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ABSTRAKT
Punimi është rezultat i një pune kërkimore

dhe të vështrimit të sanksionimit dhe

garantimit të lirive dhe të drejtave të njeriut në Republikën e Kosovës. Duke studiuar
dhe analizuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, e deri te parimet e përgjithshme,
kam bërë përpjekje dhe angazhime hulumtuese për të nxjerrë në pah të arriturat dhe
sfidat e Republikës së Kosovës në ndërtimin e shtetit të së drejtës dhe të garantimit të
këtyre të drejtave jo vetëm në kushtetutë.
Jam angazhuar dhe impenjuar në punimin e të drejtave dhe lirive jo vetëm në aspektin
teorik, duke vështruar dhe analizuar rregullativën juridike të Republikës së Kosovës, e
me theks të veçantë Kushtetutën dhe mbrojtjen e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë, si
dhe funksionimin e shtetit të së drejtës.
Tema e prezantuar bazohet plotësisht mbi parimet e shkrimit akademik, dhe përbën një
strukturë solide akademike, të mbështetur në përgjigjen e disa pyetjeve kyçe dhe
vërtetimin e hipotezave fillestare, duke implikuar më pas metodologjinë e mbështetur në
vrojtimet në praktikë, dhe me pas duke kaluar në gjetjen, argumentimet dhe diskutimet,
si dhe konkluzionet e arritura. Në bazë të punimit të literaturës, konkludohet se format e
zbatimit në praktikë të koncepteve teorike, krahasuar edhe me literaturën bashkëkohore.

Fjalë kyçe: shteti i së drejtës, kushtetutshmëria, ligjshmëria, të drejtat, liritë etj.
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HYRJE

“Sanksionimi dhe garantimi i lirive dhe të drejtave të njeriut në kushtetutën e
Republikës së Kosovës” është një temë, e cila nuk ka gjetur shtjellim të gjerë në radhët
e juristëve apo studiuesve të tjerë dhe që rrjedhimisht ka një zhvillim të pakët si në
koncept, ashtu edhe në praktikë. Ishte kjo një nga arsyet që më nxiti ta zgjedh si objekt
shtjellimi të punimit tim. Ajo që dua të theksoj është fakti se kur e konsultoja zgjedhjen
e kësaj teme me kolegët e mi vazhdimisht hasja në një reagim të tyre sa entuziast, aq
edhe të stepur për shkak të kompleksitetit që ajo mbart. Vështirësia më e madhe
qëndronte në ekzistencën e burimeve të pakta në gjuhën amë, si dhe mungesën e
literaturës dhe të praktikës gjyqësore përkatëse.
Garantimi sa më i mirë dhe sa më i plotë i parimeve të demokracisë, i parimeve të shtetit
të së drejtës dhe i të drejtave dhe lirive themelore të individit, përbëjnë sot ndër
problemet më të mprehta dhe sfidat më të rëndësishm jo vetëm për shtetet që janë në
rrugën e demokracisë, por edhe për vetë shtetet me demokraci të konsoliduar.
Republika e Kosovës është një shtet i ri që synon t’i bashkëngjitet me dinjitet dhe të jetë
pjesë integrale e botës së qytetëruar. Në këtë kuadër, sigurisht që synohet ndërtimi i një
shteti demokratik, që bazohet dhe respekton vlerat më të mira të demokracisë, të shtetit
të së drejtës si dhe të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Kuadri kushtetues e ligjor
janë të standarteve më të mira ndërkombëtare. Pikërisht në këtë kuadër, mendova që
punimin e diplomës t’ia kushtoj posaçërisht çështjes së mbrojtjes kushtetuese të të
drejtave të njeriut në Kosovë.
Padyshim, që për këtë qëllim, në fokus kryesor kam vënë analizën e sanksionimit e
drejtave dhe lirive të njeriut në Kushtetutë, por edhe problemet në drejtim të garantimit
sa më efektiv të të drejtave individuale që parashikon Kushtetuta e Republikës së
Kosovës. Nga ana tjetër, kam synuar që punimi të jetë sa më gjithëpërfshirës në drejtim
të gamës së akteve juridike që mbrojnë të drejtat e njeriut si dhe të paraqitjes së gjetjeve
më të rëndësishme me të dhëna nga praktika më e gjerë gjyqësore në vend.
“Njohja e dinjitetit të lindur të të drejtave të barabarta dhe të patjetërsueshme të të gjithë
anëtarëve të familjes njerëzore është themel i lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë, meqë
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mos respektimi dhe përbuzja e të drejtave të njeriut çon drejt veprimeve barbare, që
fyen lirinë e fjalës, ndërgjegjen njerëzore, dhe meqë krijimi i një bote në të cilën njerëzit
do të gëzojnë lirinë e fjalës, lirinë e besimit dhe lirinë nga frika dhe skamja është
shpallur si aspiratë më e lartë e çdo njeriu”(DUDNj, 1948).
“Të gjithë popujt kanë të drejtën e vetëvendosjes, ata përcaktojnë lirisht statusin e tyre
politik dhe sigurojnë në liri zhvillimin e tyre ekonomik, social dhe kulturor”(PNDCP,
1996). Dhe, përmes këtij hulumtimi do të analizojmë se sa respektohen te drejtat e
njeriut në Kosovë, te drejta këto që i gëzon çdo qytetar i botes në mënyrë universale.
Në përfundim, me këtë punim nuk pretendohet të shterohen të gjitha problematikat me
natyrë juridike që mbart kjo temë, por shpresoj që të shërbejë si një fillesë e mirë për të
nxitur diskutimet dhe debatet e mëtejshme në literaturën tonë juridike.
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2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Nocioni i të drejtave të njeriut në evoluimin historiko-juridik

Në kuptimin më të gjërë, të drejtat e njeriut mirren si të drejta të cilat i takojnë çdo
individi si pasojë e të qenit njeri, pavarësisht nga aktet ligjore. “Duke e pohuar
ekzistencën e të drejtave të njeriut, ne themi se çdo qenieje njerëzore, me vetë faktin se
ai ose ajo është e tillë, i takon diçka” (Hersch, 1986). “Vetëdija mbi ekzistencën e këtij
lloji të të drejtave gjen shprehje në prodhimet e kulturave të ndryshme (posaçërisht në
literature) në kohë të ndryshme” (Hersch, 1969).
“Megjithatë, ‘karriera’ e vërtetë e kategorisë së të drejtave të njeriut filloi vetëm pas
Luftës së Dytë Botërore” (Weston, 1991). U bë një kategori e zakonshëm e në
mosmarrëveshje të ndryshme, jo vetëm në fushën e së drejtës, por edhe në politikë,
moral dhe fe. Koncepti modern i të drejtave të njeriut është i rrenjosur në përvojat e
“paligjshmërisë juridike” kur krimet kryheshin me autorizimin e ligjit dhe kur disa
qenieve njerëzore u mohohej statusi i tillë. Si përgjigje ndaj këtyre përvojave ishte
shfaqja e të Drejtës Ndërkombëtare mbi të Drejtat e Njeriut.
Koncepti i të drejtave të njeriut i cili u pranua atëherë tani siguron paradigmën per
kuptimin e të drejtave të njeriut jo vetëm në të drejtën ndërkombëtare por edhe në fusha
të tjera të kulturës. Ky koncept e përfshin një përpjekje për shpjegimin e arsyeve të
shkeljeve të mëdha të të drejtave themelore, si dhe propozimin për zgjidhje të cilat do të
siguronin që shkeljet e tilla të mos përsëriten në të ardhmen. Zgjidhjet përfshijnë
rregullat e sjelljes si dhe postulatet të cilal i referohen koncepteve - qenie njerëzore,
shtet dhe e drejtë pozitive.
Të çmuarit e vlerës unike të çdo qenieje njerëzore nga ana e bashkësisë ndërkombëtare
çoi jo vetëm kah përpjekjet për eliminimin e elementeve destruktive për individin por
edhe kah ato për krijimin e kushteve të cilat do t’i mundësonin atij ose asaj që të
zhvillohet dhe përparojë. Ky kapitull ka për qëllim t'u përgjigjet pyetjeve filozofike të
parashtruara më poshtë:
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Çka janë të drejtat e njeriut?
Pse ekzistojnë të drejtat e njeriut?
Në 200 vitet e fundit, të drejtat e njeriut janë shndërruar nga një koncept perëndimor i të
drejtës civile dhe politike, në sistemin e vetëm të njohur universalisht të kohës sonë.
Ideja themelore e të drejtave të njeriut është se çdo person zotëron dinjitet, për vetë
faktin se ai ose ajo është një qenie njerëzore. “Koncepti i të drejtave të njeriut qëndron
mbi një sistem vlerash universale të përbashkëta nga të gjithë popujt çka janë të
ndërlidhura, të ndërvarura dhe të pandashme” (O.Mucollari, 2015)
“Të drejtat e njeriut kanë një llogjikë të tyre krijimi. Fillimisht ato kanë lindur në
dokumenta kushtetuese kombëtare dhe më pas janë bërë pjesë e normave
ndërkombëtare, duke rregulluar marrëdhëniet midis shtetit dhe indvidëve nën
juridiksionin e shtetit përkatës, sesa marrëdhëniet midis shteteve” (Karel Vasak,1977).
Nga një përmendje e shkurtër e historisë së të drejtave të njeriut është e qartë se
përmbajtja e këtyre të drejtave ka evoluar me kalimin e kohës dhe mund të mendojmë se
ky zhvillim do të vazhdojë. Të drejtat e njeriut nuk janë kategori dhe koncepte statike,
por ndryshojnë me ndryshimin e kushteve historike, politike ekonomike dhe shoqërore.
Kuptimi i të drejtave dhe lirive ka përballur disa herë edhe përpjekjen për të hierarkizuar
të drejtat dhe liritë themelore, nisur nga kritere të ndryshme duke i ndarë ato në rangje
dhe në shkallë . Në këtë drejtim studiuesit që merren me të drejtat e njeriut kanë
identifikuar gjenerata reale të të drejtave, të ndara në bazë të kontekstit historik në të
cilin ato janë zhvilluar, por jo në bazë të rëndësisë së tyre.
Kur i shqyrtojmë karakteristikat themelore të të drejtave të njeriut, ne mund të provojmë
të identifikojmë elementet definuese të nocionit të gjërë filozofik të të drejtave të
njeriut. “Të drejtat e njeriut mund të përshkruhen si një tërësi marrëdhëniesh e cila
përbëhet prej marrëdhënieve mes individëve të cilët kanë për detyrë të veprojnë (ose të
përmbahen nga veprimet) ndaj njëri tjetrit, dhe marrëdhëniet e qenieve njerëzore me të
mirat e caktuara (gjërat, rrethanat) duke siguruar mirëqenien e tij ose saj. Kjo tërësi
marrëdhëniesh ekziston pavarësisht nga aktet ligjore dhe pavarësisht nga ajo se a është
kuptuar nga dikush apo jo” (cf.Miller, 1995; Tierney, 1988; Villey, 1991.)
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Kur i definojmë të drejtat e njeriut, mund të theksohen lloje të caktuara veprimesh të të
tjerëve (duke përfshirë institucionet) ose marrëdhëniet në mes një qenieje njerëzore dhe
të mirave. Duhet vërejtur se marrëdhëniet me të mirat formojnë një themel, një arsye të
bazuar në realitet, për të kërkuar veprime të caktuara. Në anën tjetër, nuk është e
mjaftueshme për të marrë parasysh marrëdhëniet e një qenieje njerëzore me të mirat që
sigurojnë mirëqenien e tij, sepse në domenin e të drejtave këto marrëdhënie janë të
rëndësishme vetëm derisa janë bazë e detyrave që subjektet tjera të veprojnë ose të
përmbahen prej veprimeve. Së paku, dy pyetje shtesë mund të parashtrohen.
E para, cila është arsyeja e ekzistimit të marrëdhënieve në mes qenieve njerëzore
dhe të mirave të caktuara?
E dyta, pse ekzistojnë raportet detyruese?
Këto pyetje janë të ndërlidhura. Që t'u përgjigjemi në mënyrë filozofike, atëherë duhet
të ceken elemente të tilla të realitetit të cilat janë një kusht i domosdoshëm për
ekzistimin e marrëdhënieve të lartëpërmendura.
Së pari, mund të themi se të drejtat e njeriut ekzistojnë sepse një qenie njerëzore
ekziston si person i cili është i orientuar kah zhvillimi personal. Ky zhvillim bëhet
përmes aktualizimit të potencialeve të njeriut. Zhvillimi është i mundshëm nëse një njeri
i cili është i varur nga potencialet ekziston dhe nëse potencialet të cilat i kontribuojnë
zhvillimit personal nuk dobësohen. Prandaj, mirëqenia e tij/saj kërkon të mira të
caktuara të cilat parandalojnë shkatërrimin e një individi dhe dobësimin e kushteve për
zhvillimin e tij/saj dhe të cilat i aktualizojnë potencialet.
Së dyti, të drejtat e njeriut ekzistojnë sepse ekzistojnë raporte në mes të individëve të
cilët janë qëllim në vetvete dhe mirëqenia e të cilëve varet nga veprimet e lira dhe
racionale të të tjerëve. Këto elemente të realitetit të cilat e shpjegojnë ekzistencën e të
drejtave të njeriut janë një pikë themelore e references për ta përcaktuar përmbajtjen e
këtyre të drejtave. Njohja e strukturës objektive e të qenit bazë e së drejtës në përgjithësi
dhe e së drejtës për të drejtat e njeriut në veçanti nuk do të thotë se është e dëshirueshme
apo e mundshme për ta përcaktuar modelin “e vetëm të drejtë” të personalitetit dhe të
zhvillimit njerëzor.
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Dy çështje duhen shtruar.
Së pari, kërkesa për të mos u trajtuar si një mjet i thjeshtë e bën të mundur që të
përcaktojmë kufijtë e asaj se çka është e pranueshme. Kompromisi jashtë këtyre kufijve
do t’ishte në kundërshtim me respektimin e dinjitetit dhe do të çonte kah shkelja e të
drejtave të njeriut. Njohja e faktit se ekzistojnë kufij të cilët nuk duhet kaluar nga një
individ, nga çfarëdo veprimi që bazohet në të drejtën pozitive (madje edhe atyre që janë
miratuar nga vullneti i shumicës së qytetarëve) apo nga një autoritet shtetëror, është një
prej ideve themelore që e nënvizon konceptin modern të të drejtave të njeriut
(‘fundamentalizmi’ specifik i të drejtave të njeriut). Megjithatë, ekziston mundësia për
pluralitet dhe kompromis kur trajtohen mjetet per t’i mbrojtur këta kufij; por nën një
kusht evident që këto mjete mos t'i tejkalojnë këta kufij.
Së dyti, respekti për një qenie njerëzore që është i lidhur me zhvillimin e tij ose saj
kërkon sigurim - brenda kufijve të së pranueshmes - të kushteve për zgjedhje të lire dhe
racionale të qëllimeve të veprimeve dhe të “projekteve” individuale të zhvillimit.
Diskutime dhe kompromise të tilla nuk kanë për qëllim uniformitetin; përkundrazi,
realizimi i të drejtave të njeriut nënkupton realizimin e pluralitetit. i kërkuar për shkak të
potencialeve specifike të çdo qenieje njerëzore, lirisë në zgjedhjen e rrugës së tij apo saj,
marrëdhënies së individit me një kulturë të caktuar e cila formon një rreth të
domosdoshëm për zhvillimin e tij apo saj, etj. Nuk ka kundërshtim mes pluralitetit dhe
universalitetit, posa të kuptojmë se përcaktimi i asaj që është e gabueshme dhe e
padrejtë nuk do të thotë përcaktimi i mbrojtjes dhe zhvillimit të individit në mënyrë
uniforme.
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2.2

Nocioni filozofik i të drejtave të njeriut

“Elementët definuese të nocionit të gjërë filozofik të të drejtave të njeriut mund të
përshkruhen si një tërësi marrëdhëniesh e cila përbëhet prej marrëdhënieve mes
individëve të cilët kanë për detyrë të veprojnë (ose të përmbahen nga veprimet) ndaj
njëri tjetrit, dhe marrëdhëniet e qenieve njerëzore me të mirat e caktuara (gjërat,
rrethanat) duke siguruar mirëqenien e tij ose saj. Kjo tërësi marrëdhëniesh ekziston
pavarësisht nga aktet ligjore dhe pavarësisht nga ajo se a është kuptuar nga dikush apo
jo” (cf.Miller, 1995; Tierney, 1988; Villey, 1991.)
Kur i definojmë të drejtat e njeriut, mund të theksohen lloje të caktuara veprimesh të të
tjerëve (duke përfshirë institucionet) ose marrëdhëniet në mes një qenieje njerëzore dhe
të mirave. Duhet vërejtur se marrëdhëniet me të mirat formojnë një themel, një arsye të
bazuar në realitet, për të kërkuar veprime të caktuara. Në anën tjetër, nuk është e
mjaftueshme për të marrë parasysh marrëdhëniet e një qenieje njerëzore me të mirat që
sigurojnë mirëqenien e tij, sepse në domenin e të drejtave këto marrëdhënie janë të
rëndësishme vetëm derisa janë bazë e detyrave që subjektet tjera të veprojnë ose të
përmbahen prej veprimeve. Së paku, dy pyetje shtesë mund të parashtrohen.
E para, cila është arsyeja e ekzistimit të marrëdhënieve në mes qenieve njerëzore
dhe të mirave të caktuara?
E dyta, pse ekzistojnë raportet detyruese?
Këto pyetje janë të ndërlidhura. Që t'u përgjigjemi në mënyrë filozofike, atëherë duhet
të ceken elemente të tilla të realitetit të cilat janë një kusht i domosdoshëm për
ekzistimin e marrëdhënieve të lartëpërmendura.
Së pari, mund të themi se të drejtat e njeriut ekzistojnë sepse një qenie njerëzore
ekziston si person i cili është i orientuar kah zhvillimi personal. Ky zhvillim bëhet
përmes aktualizimit të potencialeve të njeriut. Zhvillimi është i mundshëm nëse një njeri
i cili është i varur nga potencialet ekziston dhe nëse potencialet të cilat i kontribuojnë
zhvillimit personal nuk dobësohen. Prandaj, mirëqenia e tij/saj kërkon të mira të
caktuara të cilat parandalojnë shkatërrimin e një individi dhe dobësimin e kushteve për
zhvillimin e tij/saj dhe të cilat i aktualizojnë potencialet.
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Së dyti, të drejtat e njeriut ekzistojnë sepse ekzistojnë raporte në mes të individëve të
cilët janë qëllim në vetvete dhe mirëqenia e të cilëve varet nga veprimet e lira dhe
racionale të të tjerëve. Këto elemente të realitetit të cilat e shpjegojnë ekzistencën e të
drejtave të njeriut janë një pikë themelore e references për ta përcaktuar përmbajtjen e
këtyre të drejtave. Njohja e strukturës objektive e të qenit bazë e së drejtës në përgjithësi
dhe e së drejtës për të drejtat e njeriut në veçanti nuk do të thotë se është e dëshirueshme
apo e mundshme për ta përcaktuar modelin “e vetëm të drejtë” të personalitetit dhe të
zhvillimit njerëzor.
Dy çështje duhet shtruar.
Së pari, kërkesa për të mos u trajtuar si një mjet i thjeshtë e bën të mundur që të
përcaktojmë kufijtë e asaj se çka është e pranueshme. Kompromisi jashtë këtyre kufijve
do t’ishte në kundërshtim me respektimin e dinjitetit dhe do të çonte kah shkelja e të
drejtave të njeriut. Njohja e faktit se ekzistojnë kufij të cilët nuk duhet kaluar nga një
individ, nga çfarëdo veprimi që bazohet në të drejtën pozitive (madje edhe atyre që janë
miratuar nga vullneti i shumicës së qytetarëve) apo nga një autoritet shtetëror, është një
prej ideve themelore që e nënvizon konceptin modern të të drejtave të njeriut
(‘fundamentalizmi’ specifik i të drejtave të njeriut). Megjithatë, ekziston mundësia për
pluralitet dhe kompromis kur trajtohen mjetet per t’i mbrojtur këta kufij; por nën një
kusht evident që këto mjete mos t'i tejkalojnë këta kufij.
Së dyti, respekti për një qenie njerëzore që është i lidhur me zhvillimin e tij ose saj
kërkon sigurim - brenda kufijve të së pranueshmes - të kushteve për zgjedhje të lire dhe
racionale të qëllimeve të veprimeve dhe të “projekteve” individuale të zhvillimit.
Diskutime dhe kompromise të tilla nuk kanë për qëllim uniformitetin; përkundrazi,
realizimi i të drejtave të njeriut nënkupton realizimin e pluralitetit. i kërkuar për shkak të
potencialeve specifike të çdo qenieje njerëzore, lirisë në zgjedhjen e rrugës së tij apo saj,
marrëdhënies së individit me një kulturë të caktuar e cila formon një rreth të
domosdoshëm për zhvillimin e tij apo saj, etj. Nuk ka kundërshtim mes pluralitetit dhe
universalitetit, posa të kuptojmë se përcaktimi i asaj që është e gabueshme dhe e
padrejtë nuk do të thotë përcaktimi i mbrojtjes dhe zhvillimit të individit në mënyrë
uniforme.
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2.3

Karakteristikat themelore të të drejtave të njeriut

Pjesët e para, identike, të preambulave të Deklaratës së Përgjithshm e të të Drejtave të
Njeriut dhe të Pakteve Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut theksojnë se “njohja e
dinjitetit që u përket të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore si dhe njohja e të drejtave
të tyre të barabarta e të patjetërsueshme përbën themelin e lirisë, drejtësisë dhe paqes në
botë”. Preambulat e Pakteve më tej vazhdojnë: “këto të drejta burojnë nga dinjiteti që i
përket çdo njeriu” (Piechiowak, 1996).
Së pari, duhet vërejtur se të drejtat dhe liritë themelore janë të përgjithshme, dmth., i
takojnë çdo qenieje njerëzore pa marrë parasysh se çfarë është ai ose ajo. Univerzaliteti
është i bazuar në dinjitetin imanent dhe në pandashmërinë e të drejtave. Edhe pse
univerzaliteti dhe pandashmëria janë karakteristika themelore në definimin e të drejtave
të njeriut, ato janë karakteristikat të cilat më së shpeshti kontestohen nga filozofët dhe
teoreticientët e të drejtës.
Megjithatë, duhet theksuar se që të dyja, univerzaliteti dhe pandashmëria, njihen dhe
theksohen në nivel të diskutimeve praktike. Deklarata e Vienës përmban, pjesërisht si
përgjigje ndaj dyshimeve që janë shtruar, frazat e mëposhtme: “të drejtat e njeriut dhe
liritë themelore janë të drejta imanente të çdo qenieje njerëzore” dhe “natyra univerzale
e këtyre të drejtave dhe lirive nuk mund të vihet në dyshim” (Deklarata e Vienës,1993).
“Vërejtjet ndaj univerzalitetit dhe ekzistencës së të drejtave të njeriut si të tilla shpesh
rrjedhin nga mos vështrimi i dallimit në mes të së drejtës të të drejtave të njeriut dhe
vetë të drejtave të njeriut” (të drejtave të cilat mbrohen nga e drejta e të drejtave të
njeriut) (DPDNj, Preambuła, pjesa 3). Duke injoruar faktin se koncepti i të drejtave të
njeriut u shfaq pjesërisht për ta sfiduar qasjen pozitiviste ndaj të drejtës, të drejtat e
njeriut nganjëherë hidhen poshtë vetëm se nuk janë në pajtim me ato karakteristika të të
drejtave të cilat u elaboruan bazuar në të drejtën statutare.
Disa argumente kundër univerzalitetit rrjedhin nga miratimi i pajustifikuar i supozimeve
relativiste si bazë filozofike e disa teorive të aplikuara në të drejtat e njeriut. “Të drejtat
dhe liritë themelore si të drejta imanente ekzistojnë pavarësisht nga vullneti i një
individi apo grupi të njerëzve. Ato as nuk fitohen as nuk dhurohen nëpërmes të çfarëdo
veprimi. Të drejtat të cilat rrjedhin nga dinjiteti imanent janë gjithashtu të
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patjetërsueshme” (DPDNj, Preambuła, pjesa 1). Askush nuk mund t’ia mohojë askujt
këto të drejta dhe askush nuk mund të heqë dorë nga këto të drejta (psh. të bëhet skllav).
Në këtë qasje, të drejtat dhe liritë themelore të njeriut nuk janë të lidhura me norma
ligjore të miratuara sipas rregullit, por miratimi i normave të përshtatshme bëhet me
qëllim që t’i mbrojë të drejtat e njeriut dhe t’i përcaktojë mënyrat e realizimit të tyre.
Normat ligjore (e drejta e të drejtave të njeriut) nuk i përcaktojnë të drejtat dhe liritë
themelore, ato vetëm i garantojnë ato. Fakti se veprimet e caktuara apo heqja dorë nga
ato i takojnë një njeriu e ka bazën e vet primare në veçantinë e të qenit njeri. Kjo veçanti
është gjithashtu bazë për caktimin e dinjitetit të çdo qenieje njerëzore. Prandaj, askush
nuk duhet të trajtohet si një mjet i thjeshtë edhe nëse një trajtim i tillë do të ishte shumë
i dobishëm për shoqërinë apo për vetë personin.
Barazia është një element tjetër me rëndësi i konceptit të të drejtave të njeriut. Neni 1 i
Deklaratës së Përgjithshme të të Drejtave të Njeriut thekson: “Të gjitha qeniet njerëzore
lindin të lira e të barabarta nga pikëpamja e dinjitetit dhe e të drejtave. Ato janë të
pajisura me arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të veprojnë njëra ndaj tjetrës në një frymë
vëllazërie” (DPDNj, neni 1).
Së pari, dinjiteti i barabartë qëndron në atë se: nuk ka qenie njerëzore të cilat janë më
njerëzore se të tjerat. Dinjiteti i barabartë kërkon respekt të barabartë për një individ si
qëllim në vete; përkujdesje të barabartë për mbrojtjen e individit, mjetet dhe mundësitë
e zhvillimit të tij. Nëse askush nuk mund të trajtohet si një mjet i thjeshtë, atëherë që të
dyja, përgjegjësitë dhe të mirat shoqërore, do të duhej të ndaheshin në mënyrë
proporcionalisht të barabartë.
Proporcionalisht, pasi që respektimi i barazisë nuk do të thotë trajtim të barabartë në
kuptim të imponimit të qëllimeve të njëjta dhe rrethanave të njëjta për veprim mbi
individët. Dallimet janë të dëshirueshme nëse ka arsye të bazuara të cilat i arsyetojnë
ato. Nëse pranojmë se dinjiteti i barabartë dhe imanent është burim i të drejtave të
njeriut dhe se të drejtat e njeriut janë të patjetërsueshme, si pasojë duhet të pranojmë se
të drejtat e njeriut nuk janë të bazuara në ndonjë karakteristikë të veçantë të ndonjë
qenieje njerëzore: “Çdo njeri mund të gëzojë të gjitha të drejtat dhe liritë e shpallura në
këtë Deklaratë pa asnjë dallim per nga raca, ngjyra, seksi, gjuha, feja, bindjet politike
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apo çfarëdo bindje tjera, prejardhje kombëtare apo shoqërore, të pasurisë, të lindjes apo
të rrethanave tjera” (DPDNj, Neni 2)
Po të lidhej justifikimi i të drejtave të njeriut me ndonjë karakteristikë të tillë, privimi i
tij do të thoshte privim i të drejtave të bazuara në të. Prandaj, posedimi i të drejtave të
njeriut nuk është pasojëe, për shembull, mundësisë për të qenë në gjendje për të bërë
zgjidhje të lira apo për të menduar logjikisht. Gjithashtu duhet vërejtur se në pajtim me
nenin 1 të cituar, çdo njeri njihet si i lirë dhe i pajisur me arsye, prandaj të qenit i lirë
dhe i arsyeshëm nuk janë vetitë cilat lidhen me ndonjë aftësi funksionale, por janë të
lindura dhe mund të konsiderohen si një element i themeleve të veçantisë dhe dinjitetit
të njeriut. Duhet theksuar se parimi i mosdiskriminimit i miratuar me të Drejtën
Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut i referohet raportit mes njeriut dhe të drejtave të
njeriut.
Ai e shpreh idenë se “dallimet në mes njerëzve nuk kanë rëndësi vetëm për sa i përket
posedimit të të drejtave të njeriut” (DPDNj, neni 2). Prandaj, “trajtimi i ndryshëm i
individëve është diskriminim vetëm kur i cenon të drejtat e njeriut” (KNEFDR).
Gjatë përpilimit të ligjeve pozitive, postulati i barazisë e kombinon barazinë para ligjit
dhe mbrojtjen e njëjtë nga ligji. Për shembull, neni 26 i Paktit Ndërkombëtar mbi të
Drejtat Civile dhe Politike thekson se: “Të gjithë njerëzit janë të barabartë përpara ligjit
dhe kanë të drejtë për mbrojtje të barabartë të ligjit pa asnjë dallim”. Rrjedhimisht, nuk
mjafton që të sillet vendimi i njëjtë gjyqësor në rrethana të cilat para së drejtës pozitive
nuk dallohen shumë, por është gjithashtu me rëndësi që të zgjidhen arsye përkatëse per
t’i konsideruar dallimet e veçanta si relevante në ligj. Duke iu referuar Iirisë së individit
në nenin 1, Deklarata e Përgjithshme në të njëjtën kohë i referohet dinjitetit njerëzor,
arsyes dhe ndërgjegjes.
Liria nuk është kualitet i një qeneje njerëzore e cila e krijon një bazë për standardet e
sjelljes pavarësisht prej kualiteteve të tjera. Liria nuk është një vlerë absolute në
mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Siç kemi lexuar në pjesën e parë të preambulës së
Deklaratës së Përgjithshme të të Drejtave të Njeriut: “njohja e dinjitetit dhe e të drejtave
të barabarta dhe të patjetërsueshme ... përbën themelin e lirisë”. Referimi i cili i bëhet
arsyes dhe ndërgjegjes në nenin 1 të Deklaratës thekson se një qenie njerëzore nuk është
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e lirë në përcaktimin e standardeve të sjelljes por gjatë kësaj ose ajo duhet të marrë në
konsideratë atë që arsyeja dhe ndërgjegja zbulojnë.
“Është simptomatike se këtu askund nuk përmenden emocionet të cilat sot shihen si
bazë për të përcaktuar të mirën e cila i takon një qenije njerëzore. Të mirat dhe të drejtat
janë çështje e njohurive e jo e reagimeve emocionale” (Lindholm (1992). Neni 1 i
Deklaratës së Përgjithshme të të Drejtave të Njeriut kur flet për “ndjenjën e vëllazërisë”
tërheq vërejtjen ndaj faktit se në parim anëtarët e shoqërisë apo komunitetit global nuk
janë kundërshtarë të cilët paraqesin rrezik për njëri tjetrin. Qeniet njerëzore janë qenie
shoqërore; marrëdhëniet me të tjerët në një rreth të caktuar shoqëror dhe kulturor janë
një kusht i domosdoshëm për zhvillim.
Deklarata e Përgjithshme e të Drejtave të Njeriut në nenin 29 (1) thekson se: “Çdo njeri
ka detyra ndaj komunitetit përderisa vetëm këtu është i mundshëm zhvillimi i lirë dhe i
plotë i personalitetit të tij” (Preambula, pjesa 5). Njohja e domosdoshmërisë për
ekzistencën e një ambienti shoqëror dhe të detyrave të caktuara të individit ndaj grupit,
e cila përfshin braktisjen e disa prej planeve apo interesave vetjake, nuk duhet të shpjerë
kah ajo që t’i jipet përparësi komunitetit në qoftë se paraqitet një konflikt në mes të
respektit për dinjitetin e një individi dhe mirëqenies së komunitetit.
Individi kurrë nuk duhet të trajtohet si mjet i thjeshtë për arritjen e mirëqenies së grupit
ashtu się ai ose ajo nuk duhet të sakrifikohet për mirëqenien e ndonjë individi tjetër.
“Çdo qenie njerëzore është autonome, ai ose ajo nuk janë pjesë e thjeshtë e shoqërisë;
shoqëria ekziston për të mirën e tij apo saj” (Craëford, 1988). “Individi është megjithatë
përfituesi i fundit i këtyre të drejtave” (Triggs, 1988).
Një veçori me rëndësi e konceptit modern të të drejtave të njeriut është njohja e
pandashmërisë dhe ndërvarshmërisë së të drejtave të ndryshme. “Të gjitha të drejtat e
njeriut janë universale, të pandashme, të ndërvarura dhe të ndërlidhura. Bashkësia
ndërkombëtare duhet t’i trajtojë të drejtat e njeriut globalisht në mënyrë të drejtë dhe të
barabartë, në kushte barazie dhe me të njëjtën rëndësi” (Deklarata e Vienës, 1993).
Secili prej aspekteve të ndryshme të njeriut (fizik, psikologjik, moral, shpirtëror,
shoqëror, etj.) meriton vëmendje. Zhvillimi individual kërkon kushte të duhura
shoqërore, politike, ekonomike, kulturore dhe ekologjike. Për më tepër, sigurimi i një
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minimumi në një prej këtyre është zakonisht i domosdoshëm për zhvillimin apo
parandalimin e degradimit në tjetrin; për shembull, sigurimi i standardeve minimale
shoqërore është i domosdoshëm për gëzimin e të drejtave politike.
Megjithatë, duket e pamundur për të definuar, në të gjitha rastet dhe në terme të
përgjithshme, mjetet për parandalimin e degradimit të njeriut apo për sigurimin e
zhvillimit të tij. Pikënisje është një individ i veçantë i cili jeton në rrethana unike.
Qëllim i ligjit të formuluar është mirëqenia e njeriut e jo vlerat abstrakte. Njohja e
dinjitetit të lindur si burim i të drejtave është gjithashtu njohje e faktit se të drejtat janë
dytësore për një individ dhe ekzistojnë për të mirën e një individi si tërësi.
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2.4

Institucionalizimi i të drejtave të njeriut

Institucionalizimin e të drejtave të njeriut e gjejmë, që në dokumentet e vjetra juridike
prej nga edhe burojnë sekuencat e para të të drejtave civile dhe politike. Në punimin e
këtyre dokumenteve juridike i gjejmë hapat e parë për mbrojtjen dhe garantimin e të
drejtave dhe lirive themelore. Këto dokumente janë trashëgimia më e vlefshme e
normave juridike që kanë përcaktuar kufizime edhe për shtetin në rastet e vendosjes për
të drejtat individuale në çështjet e caktuara.
Institucionalizimi i të drejtave të njeriut gjatë historisë ka kaluar në periudhë të gjatë
kohore, e që shkëndijat e para padyshim se janë dokumentet normative, ato të cilat
kishin edhe elementet e para të mbrojtjes së të drejtave njerëzore. Të rëndësisë së
posaçme, ishin: Karta e Madhe e Lirive, Peticioni i të Drejtave, Habeas Corpus Act,
Ligji për të Drejtat, dhe dokumentet e tjera të mëvonshme si Deklarata Amerikane për
Pavarësinë dhe Deklarata Franceze për të Drejtat e Njeriut dhe Qytetarëve. Le të shohim
dhe analizojmë këto akte dhe karakteristikat e tyre themelore.

2.4.1 Magna charta libertatum
“The Great Charter - Magna Charta Libertatum”, Karta e Madhe e lirive, e
miratuar në vitin 1215, është dokumenti i parë juridik ose akti i parë juridik që ka
garantuar një nivel minimal të të drejtave dhe lirive themelore, si dhe ka kufizuar
pushtetin e mbretit - sundimtarëve. Përkundër faktit se garantimi i të drejtave dhe lirive
themelore kishte karakter tërësisht klasor dhe ka mbrojtur interesat e klasës në pushtet,
ky dokument trajtohet si themeli i parë i demokracisë në kuptim të mbrojtjes së të
drejtave dhe lirive themelore, si dhe dokument i parë juridik që ka detyruar edhe
mbretin që t’i nënshtrohet sundimit të ligjit.

2.4.2 Peticioni i të drejtave
“Petition of Rights”, 7 qershor 1628 (Accessed on March 6, 2013), është një dokument
kryesor kushtetues anglez, që përcakton liritë e veçanta të individëve, e sipas së cilit,
Mbretit i ishte ndaluar cënimi i të drejtave të individëve. Ky dokument përmbante mes
tjerash edhe kufizime në tatime, ndalimin e burgosjes pa arsye të ushtarëve, dhe
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kufizime në Ligjin Ushtrark – “Marshall Laë”. E drejta e Peticionit, sipas të dhënave
historike, ishte rezultat i një zënke mes mbretit Charls I dhe Parlamentit të Anglisë, pasi
Parlamenti nuk i pranoi propozimet e Mbretit Charls I, për të dhënë subvencionuar dhe
mbështetur luftën.
Mbreti Charles I, kishte detyruar mbledhjen e parave/taksave pa miratimin parlamentar
dhe kishte burgosur arbitrarisht ata që refuzuan të paguajnë (website). Pavarësisht
debateve për statusin ligjor të “Peticionit”, ky pati ndikim të dukshëm, sepse brenda
vendit shihet si “një prej dokumenteve më të famshme kushtetuese të Anglisë”, me vlerë
të barabartë me Magna Carta dhe të Deklaratës të të Drejtave të vitit 1689 (Flemion,
Jess Stoddart, 1973).

2.4.3 Karta e të Drejtave
“Bill of Rights” (ëebsite), Karta e Drejtave, e vitit 1689, është akt juridik i miratuar nga
Parlament i Anglisë, i cili hoqi bindjen se fuqia e sundimit të monarkëve anglezë erdhi
nga Perëndia, dhe që të drejtat e mbretërve ishin hyjnore. “Mbi bazën e këtyre bindjeve
u zhvillua Lufta Civile Angleze (“Revolucioni Glorious”), në përfundim të së cilës edhe
mbretërit duhet tu nënshtroheshin Ligjeve të miratuara nga Parlamenti” (BBC, March 7,
2013).
Ashtu sikurse Karta e Madhe e Lirive dhe dokumentet e tjera të përmendura, edhe Karta
e të Drejtave, hyn në grupin e dokumenteve – akteve juridike mbi bazën e të cilave u
zhvilluan të drejtat themelore të njeriut, duke garantuar edhe mbrojtjen e tyre. Ajo
rivendosi lirinë e protestave dhe lejoi që të mbahen armë për mbrojtje, në kuadër të
sundimit të ligjit.
Ka të dhëna historike dhe filozofike se Karta e të Drejtave, përkatësisht hartimi i saj
ishte i ndikuar edhe nga idetë e mendimtarit politik dhe filozofit John Locke, dhe ky ligj
ngeli i shoqëruar me Magna Carta Libertatum dhe Peticionin i së Drejtës, në Mbretërinë
Angleze.
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2.5

Deklarata Amerikane për Pavarësinë

“Më 4 korrik 1776 u miratua në Filadelfia Deklarata Amerikane e Pavarësisë e cila
shënoi fundin e autoritetit Britanik mbi kolonitë amerikane” (Edëard Dumbauld, 1950).
Si rezultat kjo Deklaratë pati efektet e saj në të gjitha sferat e shoqërisë, si ajo politike,
sociale dhe në të drejtat e njeriut. Prandaj mund të thuhet se “Deklarata Amerikane për
Pavarësinë, ka proklamuar të drejtën e popullit që të jetë sovran, apo siç citohet në nenet
përkatëse të Deklaratës, të drejtën për t’i dhënë fund padrejtësive shekullore ndaj të
drejtave njerëzore” (website).
Deklarata arsyeton pavarësinë e Shteteve të Bashkuara duke renditur ankesat koloniale
kundër mbretit George III, dhe duke pohuar të drejta të caktuara natyrore dhe ligjore, në
mesin e të cilave përfshihet edhe të drejtën e revolucionit. Deklarata e Pavarësisë ka
frymëzuar punën për të drejtat e njerëzve të lënë mënjanë në të gjithë botën, dhe i ka
fuqizuar ato në frymën demokratike. Si përfundim, duke analizuar të gjitha këto fakte
nuk duket se është e vështirë për të theksuar rëndësinë dhe roli që ka Deklarata e
Pavarësisë së SHBA-ve, dhe se ajo vazhdon të shërbejë edhe sot e kësaj dite si pikënisje
për shumë kushtetuta botërore përsa u përket lirive dhe të drejtave të njeriut.

2.5.1 Deklarata Franceze për të Drejtat e Njeriut dhe Qytetarëve
Deklarata e të Drejtave të Njeriut dhe të Qytetarit (frëngjisht: Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen), është një dokument themelor i Revolucionit Francez dhe në
historinë e të drejtave të njeriut, duke përcaktuar në aspektin universal të drejtat
individuale dhe kolektive. “Deklarata është aprovuar nga Asambleja Kombëtare e
Francës më 26 gusht 1789” (ëebsite), dhe koncepti i barazisë është e drejtë mbizotëruese
në të, duke u parashikuar që në nenin e parë të Deklaratës i cili shprehet se “Njerëzit
janë të lindur, dhe gjithmonë vazhdojë, të jenë të lirë dhe të barabartë në lidhje me të
drejtat e tyre”.
Deklarata franceze është ndikuar shumë nga filozofia politike e Iluminizmit, si dhe nga
parimet e Iluminizmit të të drejtave të njeriut. Deklarata Franceze kishte parashikuar
disa të drejta të caktuara natyrore të pronës, të lirisë dhe të jetës, dhe sipas saj, roli i
mirëfilltë i qeverisë ishte që të njohë dhe sigurojë këto të drejta.
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Deklarata Franceze nuk ka qenë një projekt i përkryer, kur merret parasysh fakti se u
miratua pas luftës, kur vlerat demokratike ishin akoma nën nivelin e duhur dhe si e tillë
Deklarata kishte kundërshtime të shumta, sepse demokracia dhe të drejtat e individit
konsideroheshin shpesh si sinonim i një anarkie dhe qëllim për të përmbysur pushtetin
ekzistues.
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2.6

Llojet dhe kategorizimi i të drejtave të njeriut

Të drejtat dhe lirive themelore janë të garantuara me aktet juridike, ato janë kategori
kushtetuese sepse mbrohen dhe garantohen nga shteti – pra me aktin më të lartë juridik,
por ato njëkohësisht parashikohen edhe në aktet ndërkombëtare. Në kërkimet teorikojuridike si dhe bazuar në klasifikimet tradicionale të autorëve të ndryshëm, veçanërisht
në aktet juridike ndërkombëtare dhe aktet e vendore të shteteve, përfshihet katalog i
gjerë i të drejtave dhe lirive qytetare.
Nga gjithë këto burime, dallojmë ndarje ose klasifikime të ndryshme, sikurse në: të
drejta dhe liri; të drejta fundamentale dhe të drejta themelore; të drejta të kufizuara dhe
të pa kufizuara; të drejta individuale dhe të drejta kolektive; të drejta klasike dhe të
drejta sociale; të drejta civile dhe politike, të drejta ekonomike, të drejta sociale dhe të
drejta kulturore; por edhe klasifikime të tilla si të drejta që garantohen dhe ushtrohen
gjatë procedurave gjyqësore dhe administrative.
Në ndarjen e të drejtave të njeriut në të drejta dhe liri themelore përfshihen: e drejta për
jetën, e drejta e integritetit personal, e drejta e lirisë dhe sigurisë, e drejta për një gjykim
të drejtë dhe të paanshëm, e drejta për akses, e drejta e privatësisë, etj, ndërsa si liri
themelore përfshihen: liria e lëvizjes, liria e besimit, liria e shprehjes, liria e tubimit,
liria e organizimit etj.

2.6.1 Të drejtat e brezit të parë
Në literaturën e viteve të fundit ndeshemi shpesh me kategorizim të të drejtave të njeriut
sipas brezave. “Të drejtat e njeriut të brezit të parë dhe të dytë, kanë një emërues të
përbashkët, por ato nuk ndahen dhe kushtëzohen, pasi ato i paraprijnë zhvillimeve
demokratike të vendit. Dallimet e dukshme me brezin e tretë mund t’i konstatojmë në
përmbushjen e të drejtave që i takojnë brezave të ndryshëm” (Omari. Luan, Anastasi.
Aurela, 2010)
Të drejtat e brezit të tretë varen shumë edhe nga zhvillimet ekonomike dhe teknologjike,
të cilat lidhen me vullnetin dhe mirëqenien e individit për një jetë në ambient të pastër
dhe ekologjik. Realizimi i tyre mund të ndihmohet dukshëm edhe nga programet e
ndryshme humanitare, si dhe nga vetë e drejta ndërkombëtare përmes promovimit të
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këtyre të drejtave si dhe mbrojtjes dhe ruajtjes së mjedisit shoqëror dhe human, duke u
fokusuar specifikisht në fuqizimin e kapaciteteve njerëzore dhe zhvillimeve ekonomike
e teknologjike.

2.6.2 Të drejtat e brezit të dytë
Në brezin e dytë përfshihen të drejtat ekonomike dhe sociale, të cilat lidhen me sigurinë
personale dhe ku bëjnë pjesë: e drejta për punë, e drejta për jetuar me standardet
mesatare të jetesës, ushqimin dhe mbrojtjen shëndetësore. Sidomos të drejtat që burojnë
nga e drejta e punës u detajuan më tej duke përfshirë “garancitë për t’u shpërblyer të
paktën minimalisht për punën e kryer, të drejtën për kushte të sigurta dhe higjienike të
punës, mundësi të njëjtë për secilin për t’u ngritur në një kategori të përshtatshme dhe
më të lartë, të drejtën në pushim, të drejtën për kohën e lirë” (PNDESHK, 16 janar
1996).

2.6.3 Të drejtat e brezit të tretë
Në brezin e tretë përfshihen të drejtat tjera me karakter të përgjithshëm të orientuara më
tepër drejt mbrojtjes së ambientit dhe ku mund të përfshihen: e drejta për të jetuar në një
mjedis të shëndetshëm, me ajër dhe ujë të pastër, si dhe mbrojtja nga rreziqet e tjera që
kërcënojnë dukshëm shëndetin e njeriut.
Me fjalë të tjera e drejta për të jetuar në paqe, e drejta për një mjedis të shëndetshëm,
siguria e shëndetit që të gjitha këto mundësohen në një ambient të pastër dhe ekologjik.
Të drejtat e brezit të tretë kapërcejnë përmasat e të drejtave civile dhe politike dhe
lidhen tërësisht me zhvillimet në fushën e teknologjisë më të re të industrializimit të
ekonomive bashkëkohore, të cilat sjellin si pasojë edhe ndotjen e ambientit.
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2.7

Burimet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut

“E drejta ndërkombëtare është tërësi e normave juridiko ndërkombëtare që i kushtohet
posaçërisht mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Ndërsa e drejta
ndërkombëtare e të drejtave e njeriut i referohet fushës të së drejtës ndërkombëtare që
trajton dhe studion mbrojtjen e të drejtave të njeriut” (Adam McBeth, Justine Nolan,
Simon Rice, 2011).
Sipas një pikëpamje tradicionale, e drejta ndërkombëtare, është krijuar nga shtetet për të
rregulluar marrëdhëniet midis tyre në një sistem ligjor ndërkombëtar, bazuar në
pluralitetin e shteteve të pavarura, të barabarta me njëra-tjetrën, dhe duke mos njohur
asnjë autoritet superior ndaj tyre, në përputhje me Paqen - Traktatin e Vestfalias të vitit
1648, i cili nuk ishte një traktat i veçantë, por një koleksion i traktateve që solli fundin e
Luftës tridhjetë vjeçare.
Zbërthimi më i lehtë i burimeve të së drejtës ndërkombëtare, zakonisht bëhet nëse
nisemi nga Neni 38, paragrafi 1 i Statutit të GjND, i cili duke e deklaruar funksionin e
Gjykatës për të vendosur kontestet “në harmoni me të drejtën ndërkombëtare”, vazhdon
duke i listuar burimet e të drejtës ndërkombëtare:
a) Konventat ndërkombëtare, të përgjithshme, ose të veçanta, me të cilat vendosen
rregullat, të pranuara në mënyrë eksplicite nga shtetet në contest mund te
permendim.
-

Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut (1948);

-

Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore
(1966);

-

Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (1966);

-

Konventa për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit
(1948);

-

Konventën kundër Torturës dhe Trajtimit apo Dënimit tjetër Mizor,
Çnjerëzor dhe Poshtërues (1984);

-

Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave të
Diskriminimit Racor (1965);

-

Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj
Grave (1979);
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-

Konventa për të Drejtat e Fëmijës (1989)

b) zakoni ndërkombëtar, si provë e praktikës së përgjithshme të pranuar si ligj ;
c) parimet e përgjithshme të së drejtës, të njohura nga shtetet/kombet e civilizuara;
d) bazuar në nenin 59, vendimet gjyqësore dhe mësimet e publicistëve më të
kualifikuar të shteteve të ndryshme, si mënyra ndihmëse për të përcaktuar
rregullat e të drejtës.
Kjo listë, megjithatë nuk është komplete. Nuk i përfshinë aktet unilaterale të së drejtës
ndërkombëtare, e as vendimet dhe rezolutat e organeve ndërkombëtare. Gjithashtu, lista
nuk i referohet parimit të barazisë dhe të drejtësisë, të cilave parime vet GjND mund të
ju referohet, e të cilat janë fundamentale për rolin e saj si tribunal. Lista, gjithashtu nuk i
referohet “të drejtës së butë”. E drejta e butë është një term gjenerik që përdoret për t’iu
referuar instrumenteve ndërkombëtare juridikisht jo të obligueshme.
Ky term përfshinë një numër dokumentesh të ndryshme ndërkombëtare. I përfshinë
traktatet (e drejtë e butë ligjore) që përmbajnë obligime të përgjithshme dhe rezolutat
vullnetare, juridikisht jo të obligueshme. “E drejta e butë” mund të shpjegojë
proklamatat lidhur me qëllimet, si dhe kodet e mirësjelljes së organizatave
ndërkombëtare dhe rajonale. Ky term gjithashtu përfshinë deklaratat e individëve, si për
shembull të juristëve eminent të së drejtës ndërkombëtare. Marrëveshjet personale,
gjithashtu mund të konsiderohen si “e drejtë e butë”. Një shembull i këtillë është
“marrëveshja gjentëlmene” për shpërndarjen regjionale të ulëseve në Këshillin e
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e bërë në Londër në vitin 1945 (Chinken, C.M.,
1989).
Marrëveshjet midis agjencive gjithashtu mund të hyjnë në këtë kategori, dhe si të tilla
janë juridikisht të obligueshme për vet ato agjenci. “Në fund, “e drejta e butë” mund të
shpjegojë edhe obligimet e ndërmarra me traktate që ka mundësi të jenë aq të
përgjithësuara, sa të mos jenë drejtpërdrejtë të zbatueshme” (Hilgenburg, H. 1999).
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2.8

Konteksti i shkurtër historik mbi të drejtat e njeriut ndër vite në Kosovë

Kjo pjesë përfshin historikun e Republikës së Kosovës nga Kushtetuta e vitit 1974,
përkatësisht nga viti 1999 dhe deri me miratimin e Kushtutës së Republikës së Kosovës.
Që nga periudha kur Kosova kishte autonominë e saj në kuadër të ish Republikës
Federative të Jugosllavisë - (RSFJ), dispozitat juridike në fuqi parashikonin të drejta për
qytetarët. Krahina Socialiste Autonome e Kosovës miratoi në vitin 1974 Kushtetutën e
parë, ku parashikoheshin të drejta, barazia kombëtare e shqiptarëve, serbëve,
malazezëve, turqve dhe pakicave tjera kombëtare, si dhe garantoheshin të drejta të
barabarta për të gjithë, për të cilat edhe autoritetet publike kishin përgjegjësi dhe
detyrim për respektimin dhe mbrojtjen e tyre. Pavarësisht se Krahina Socialiste
Autonome e Kosovës konsiderohej një subjekt i barabartë i Federatës Jugosllave,
autonomia e saj u suprimua në mënyrë të kundraligjshme me masat e dhunshme të
pushtetit serb në vitin 1989.
Shkelja e drejtave dhe lirive themelore të shqiptarëve bëhej drejtpërdrejt përmes
diskriminimit, burgimit politik, torturës, zhdukjes, gjenocidit, zhvendosjes së dhunshme
të popullatës shqiptare nga vendbanimet e tyre, deportimit dhe krijimit të refugjatëve
dhe masat e tjera të terorrit dhe dhunës, që paraqesin shkelje flagrante të të drejtave të
njeriut.
Një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën ishte “miratimi i Rezolutës
1244” (Rezoluta 1244, 10 qershor 1999), e cila dëshmoi rolin e saj gjatë tragjedisë
humanitare që po kalonte Kosova në periudhën shkurt – qershor 1999.
Sfidat dhe përpjekjet e para për respektimin e të drejtave të njeriut, filluan me krijimin e
kuadrit të brendshëm ligjor, pas vitit 1999, ndërsa miratimi i Rezolutës 1244, nuk pati
vetëm ndikime pozitive faktike, por në aspektik juridik ishte akti që përcaktoi edhe
kompetencat e “të parit” – Përfaqësuesit Special të Kombeve të Bashkuara, në ushtrimin
e pushtetit legjislativ, qeverisës dhe atij gjyqësor. Pra me Rezulutën 1244, u vendos
administrimi ndërkombëtar i Kosovës, duke autorizuar Sekretarin e Përgjithshëm të
Kombeve të Bashkuara, që me ndihmën e organizatave ndërkombëtare, t’i raportojë
Këshillit të Sigurimit në intervale të rregullta mbi zbatimin e Rezolutës 1244.
Gjithashtu, Rezuluta 1244, ndër të tjera:
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 Shprehu keqardhje për moszbatimin e plotë të rezolutave tjera;
 Shprehu brengosjen për tragjedinë humanitare në Kosovë;
 Siguroi që Republika Federale e Jugosllavisë, t’i kthejë refugjatët dhe personat e
zhvendosur në shtëpitë e tyre;
 Dënoi të gjitha aktet e dhunës kundër popullit të Kosovës si dhe të gjitha aktet
terroriste nga cilado palë;
 Rikujtoi juridiksionin dhe mandatin e Gjykatës Ndërkombëtare për ishJugosllavinë;
 Kërkoi në veçanti që Republika Federative e Jugosllavisë t’i japë fund
menjëherë dhe në mënyrë të verifikueshme dhunës dhe represionit në Kosovë,
dhe të fillojë tërheqjen e plotë dhe të verifikueshme, sipas fazave, të forcave
ushtarake, policore dhe paramilitare në bazë të një orari të caktuar me të cilin do
të sinkronizohet vendosja e pranisë ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë; dhe
 Rregulloi edhe çështje tjera që do të krijonin kushtet e volitshme që të ndikonin
në normalizimin sa më shpejtë të situatës. Në përgjithësi të gjitha institucionet
dhe organet mbanin përgjegjësi për respektimin e të drejtave të njeriut, dhe për
herë të parë parashikohej themelimi i zyrës së Avokatit të Popullit
Ombudspersonit. Deri në miratimin dhe hyrjen në fuqi të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës kaluan shtatë vjet plot sfida dhe procese të reja por “të
veçojmë se janë tri momente kyçe të cilat janë të lidhura me zgjidhjen e statusit
përfundimtar të Kosovë.
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2.9

Të drejtat dhe liritë themelore në Kushtetutën e Kosovës

Kushtetuta e Kosovës, e 15 Qershorit, 2008, ashtu sikurse edhe kushtetutat e tjera të
vendeve demokratike, përbën aktin më të lartë dhe më sublim të shtetit. Kjo Kushtetutë
është mbështetur në standardet më të larta të shteteve moderne dhe demokratike për të
drejtat dhe liritë themelore. Në kontekstin e saj, të drejtat e njeriut janë të përfshira në
Kapitullin II, respektivisht nga neni 21 deri në nenin 56.
Në nenin 21, ku parashikohen Parimet e Përgjithshme, të drejtat dhe liritë themelore të
njeriut përkufizohen: “të pandashme, të patjetërsueshme, të pacënueshme dhe bazë e
rendit juridik të Republikës së Kosovës”, ndërsa në nenin 22 ku parashikohen
Instrumentet Ndërkombëtare, garantohet zbatim i tyre i drejtpërdrejtë në Kosovë, me
prioritet të zbatimit në rast konflikti me normat e brendshme ligjore apo nënligjore, dhe
ku përfshihen:
 Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut;
 Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut
dhe Protokollet e saj;
 Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj;
 Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare;
 Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor;
 Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas;
 Konventa për të Drejtat e Fëmijës;
 Konventa Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në nenin 23 ka parashikuar
Dinjitetin e Njeriut si të pacënueshëm dhe bazë e të gjitha të drejtave dhe lirive
themelore të njeriut.
Pavarësisht situatave të ndryshme, shmangia nga këto të drejta dhe liri themelore nuk
është e lejuar në asnjë rrethanë, e në të cilat përshihen:
 Barazia para Ligjit, neni 24, “Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Çdokush
gëzon të drejtën e mbrojtjes së barabartë ligjore, pa diskriminim. 2. Askush nuk
mund të diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë,
mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me
ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual,

24

lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal. 3. Parimet e
mbrojtjes së barabartë ligjore nuk parandalojnë vënien e masave të nevojshme
për mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të individëve dhe grupeve që janë në
pozitë të pabarabartë. Masat e tilla do të zbatohen vetëm derisa të arrihet qëllimi
për të cilin janë vënë ato”.
 E Drejta për Jetën, neni 25 i Kushtetutes se Republikes se Kosoves, ku
sanksionohet ndalimi i dënimit me vdekje;
 Ndalimi i Torturës, Trajtimit Mizor, Ç’njerëzor ose Poshtërues, neni 27;
 Ndalimi i Skllavërisë dhe i Punës së Detyruar, neni 28; (punë e detyruar nuk
konsiderohet puna ose shërbimi i përcaktuar me ligj për personat e dënuar me
vendim të formës së prerë gjatë vuajtjes së dënimit ose në raste të Gjendjes së
Jashtëzakonshme, të shpallur sipas rregullave të përcaktuara me këtë Kushtetutë)
ku përshihet edhe ndalimi i trafikimit qenieve njerëzore;
 E Drejta e Lirisë dhe Sigurisë, neni 29; (Askush nuk mund të privohet nga liria
me përjashtim të rasteve të parashikuara në ligj dhe me vendim të gjykatës
kompetente, në rastet e përcaktuara në mënyrë taksative dhe sipas procedurave
të përcaktura me dispozita kushtetuese e ligjore)
 E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm, neni 31; (garantimi i mbrotjes së
barabartë i të drejtave gjatë procedurave para gjykatave, organeve të tjera
shtetërore dhe mbartësve të kompetencave publike).
 Parimi i Legalitetit dhe Proporcionalitetit në çështjet Penale, neni 33;
(respektimi i parimit “nullum crimen, nulla poena sine lege” me përjashtim të
veprave të cilat në kohën e kryerjes së tyre, sipas së drejtës ndërkombëtare,
përbënin gjenocid, krime lufte ose krime kundër njerëzimit)
 E Drejta për të mos u Gjykuar dy herë për të njëjtën Vepër, neni 34; .
 E Drejta e Martesës dhe Familjes, neni 37;.
 Liria e Besimit, Ndërgjegjes dhe e Fesë, neni 38;
Në të drejtat dhe liritë themelore të njeriut nga të cilat, gjatë shpalljes së gjendjes së
jashtëzakonshme, mund të bëhet shmagia deri në masën sa është e domosdoshme, nën
rrethanat e parashikuara, përfshihen:
E Drejta për Mjete Juridike, neni 32;
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E Drejta e Integritetit Personal, neni 26; (e drejta e kontrollit trupor, e drejta që
të mos i nënshtrohet trajtimit mjekësor kundër vullnetit të tij/saj, e drejta që të
mos marrë pjesë në eksperimente mjekësore ose shkencore, pa pëlqimin
paraprak të saj/tij).
Të Drejtat e të Akuzuarit, neni 30;
Liria e Lëvizjes, neni 35;
E Drejta e Privatësisë, neni 36;
Bashkësitë fetare, neni 39;( themelimi i shkollave fetare, institucioneve
bamirëse).
Liria e Shprehjes, neni 40; (e drejta për të shprehur, për të shpërndarë dhe për të
marrë informacione, mendime dhe mesazhe të tjera).
E Drejta e informimit në Dokumente Publike, neni 41;
Liria e Mediave, neni 42;
Liria e Tubimit, neni 43, e drejta për të organizuar tubime, protesta dhe
demonstrata, si dhe të drejtën për të marrë pjesë në to.
Liria e organizimit, neni 44, (të drejtën e secilit për të themeluar një organizatë
pa pasur nevojë të sigurojë leje, për të qenë ose për të mos qenë anëtar i një
organizate, si dhe për të marrë pjesë në aktivitete të një organizate. Liria për të
themeluar sindikata dhe për t’u organizuar).
Neni 45, të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes, vota është personale, e
barabartë, e lirë dhe e fshehtë.
Mbrojtja e Pronës, neni 46; - E Drejta për Arsimin, neni 47;
Liria e Artit dhe e Shkencës, neni 48;
E Drejta e Punës dhe Ushtrimit të Profesionit, neni 49;
Të Drejtat e Fëmijës, neni 50;
Mbrojtja Shëndetësore dhe Sociale, neni 51. (Sigurimi social themelor, që ka të
bëjë me papunësinë, sëmundjen, aftësitë e kufizuara dhe moshën e tretë,
rregullohet me ligj.
Përgjegjësia për Mjedisin Jetësor, neni 52; dhe
Mbrojtja Gjyqësore e të Drejtave, neni 54.
Duke i përmbledhur, mund të themi se me gjithë garancitë që i njeh Kushtetuta, të
drejtat e njeriut, mund të kufizohen vetëm me ligj, deri në atë masë sa është e
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domosdoshme, dhe se kufizimi i të drejtave dhe lirive të garantuara me këtë Kushtetutë,
nuk mund të mohojë në asnjë mënyrë thelbin e të drejtës së garantuar. “Kushtetuta e
Republikës së Kosovës përmban 33 dispozita që parashikojnë të drejta dhe liri
themelore të njeriut, duke përfshirë si kategori të veçantë edhe të drejtat e Komuniteteve
dhe Pjesëtarëve të tyre” (Kushtetuta e Republikës së Kosovës).
 Dinjiteti i njeriut
Dinjiteti i njeriut paraqet një vlerë universale ndërkombëtar. Pas një historie të gjatë
mohimesh sot në botën demokratike njeriu pa asnjë diskriminim paraqet qenien
njerëzore dinjiteti i të cilit mbrohet me të dhe garantohet me akte ndërkombëtare dhe
nacionale.
Në aktin më të lartë juridik të Republikës së Kosovës, në nenin 23, mbrohet dinjiteti i
njeriut, si e drejtë e njeriut, e pacenueshme dhe bazë e të gjitha të drejtave dhe e lirive
themelore të njeriut. Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, në preambulën e saj
pohon se: “Dinjiteti i lindur i të drejtave të barabarta dhe të patjetërsueshme të të gjithë
anëtarëve të familjes njerëzore është themeli i lirisë, i drejtësisë dhe i paqes në botë”.
 Barazia para ligjit
Të gjithe njerëzit janë të barabart para ligjit. Njerëzit janë të barabartë në të drejtat dhe
detyrat dhe gëzojnë mbrojtje të njëjtë para organeve shtetërore dhe organeve tjera pa
dallim kombesie, race, etnie, gjinie, feje, gjendjen materiale ose vetitë e tjera personale.
Liritë dhe të drejtat e njeriut dhe te qytetarit janë të kufizuara vetëm me liritë dhe të
drejtat e barabarta të të tjerëve.
 E Drejta për jetën
Jeta e njeriut është e paprekshme. Kjo është një e drejtë natyrore që duhet të respektohet
nga të gjithë. Ndalohet dënimi me vdekje si dënim penal që mohon të drejtën në jetë. Në
nivel të Bashkimit Evropian dhe në shumë shtete dënimi me vdekje është braktisur,
kurse në disa shtete ende ekziston. E drejta për jetën është e drejtë themelore dhe kusht i
parë për ekzistencën e të gjitha lirive dhe të të drejtave të tjera.
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 E Drejta e integritetit personal
Dinjiteti i njeriut dhe jeta e tij private janë të pacënueshme. Parimet kushtetuese që
përkufizojnë këtë të drejtë janë:


Garantohet respektimi i personalitetit të njeriut dhe i dinjitetit njerëzor në
procedurën penale dhe në cdo procedurë tjeter, në rast heqjeje respektivisht
kufizimi të lirise si dhe gjatë kohës së ekzekutimit të dënimit.



Garantohet pacënueshmëria e integritetit të personalitetit të njeriut të jetës
personale dhe familjare si dhe të drejtat e tjera personale. Ndalohet dhe është i
dënueshëm çdo detyrim për të pranuar dhe për tu deklaruar.



Ndalohet që ndaj ndokujt pa lejen e tij të bëhen eksperimente mjekësore ose
eksperimente të tjera shkencore.

 Ndalimi i torturës, i trajtimit mizor, çnjerëzor dhe poshtërues
Tortura në të kaluarën ka qenë formë e denigrimit fizik dhe moral të njeriut dhe trajtimit
të tij çnjerëzor me qëllim të shtypjes, abuzimit apo vetakuzimit. Respekti për integritetin
fizik dhe mental e përbën thelbin e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut. Ndalimi
i torturës ose i veprimeve jonjerëzore dhe degraduese është i mishëruar në aktet
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, përfshirë këtu edhe KEDNJ-në, e cila është pjesë
e sistemit juridik të Republikës së Kosovës.
 Ndalimi i skllavërisë dhe i punës së detyruar
Forma më e vrazhdë e trajtimit çnjerëzor të njeriut historikisht ka qenë skllavëria. Si
formë e denigrimit në baza të diskriminimit racor, skllavëria ka dehumanizuar njeriun
duke e barazuar atë me sendet tjera apo si res publica i cili është dalluar nga sendet tjera
vetëm për shkak se lëviz dhe flet. Republika e Kosovës, me Kushtetutën e saj në nenin
28, e garanton të drejtën e secilit qytetar se askush nuk mund të mbahet në skllavëri ose
në pozitë të ngjashme me skllavërinë. Gjithashtu, askush nuk mund të shtrëngohet për të
kryer punë të detyruar, ndërsa trafikimi i qenieve njerëzore është i ndaluar.
Në kuadër të nenit në fjalë, në pikën 3 të Kushtetutës së Kosovës, parashihet edhe
ndalimi i trafikimit të qenieve njerëzore, si formë moderne e skllavërisë dhe e punës së
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detyruar. Në këtë drejtim, Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike
(KNDCP), në nenin 8 thotë: “Askush nuk duhet tё mbahet nё robëri, robëria dhe tregtia
me robër janë tё ndaluara nё tё gjitha format e tyre” si dhe “Askush nuk duhet tё mbahet
nё njё gjendje nënshtrimi.”
 E drejta e lirisë dhe e sigurisë
Kjo e drejtë e garantuar me nenin 5 të KEDNJ-së është bartur me tërë përmbajtjen e vet
filozofike dhe kuptimore, pa asnjë ndryshim, në nenin 29 të Kushtetutës së Republikës
së Kosovës dhe mishëron një ndër elementet kyçe të mbrojtjes së të drejtave të njeriut të
një individi. Liria personale është kusht themelor për zhvillimin e një shoqërie të lirë,
demokratike, me individë të lirë, që i garantohet çdokujt. Privimi nga liria personale
mund të cenojë drejtpërdrejt edhe të drejta të tjera elementare të njeriut ,sidomos mund
ta sjellë individin në pozitë që të mund t’i ekspozohet rrezikut të nënshtrimit “torturës,
ndëshkimit a trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues.”
 Të drejtat e të akuzuarit
Parimet kushtetuese që perkufizojnë këtë të drejtë janë:


Garantohet respektimi i personalitetit të njeriut dhe i dinjitetit njerëzor në
procedurën penale dhe në çdo procedurë tjetër, në rast heqjeje respektivisht
kufizimi të lirisë si dhe gjatë kohës së ekzekutimit të dënimit;



Garantohet pacënueshmëria e integritetit të personalitetit të njeriut të jetës
personale dhe familjare si dhe të drejtat e tjera personale;



Ndalohet dhe është i dënueshëm çdo detyrim për të pranuar dhe për tu deklaruar;



Ndalohet që ndaj ndokujt pa lejen e tij të bëhen eksperimente mjekësore ose
eksperimente të tjera shkencore.

 E drejta për gjykim të drëjtë dhe të paanshëm
Secilit i garantohet e drejta për mbrojtje para gjykatës. Askush, i cili nxirret para
gjykatës ose organit tjetër kompetent për zhvillimin e procedurës, nuk mund të dënohet
nëse sipas ligjit nuk është marrë në pyetje ose nuk i është dhënë mundësia që të
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mbrohet, I pandehura ka të drejtë të marrë mbrojtësinë të cilit në pajtim me ligjin i bëhet
e mundur mbrojtja dhe sigurimi i të drejtave dhe interesave të të pandehurit.
Në aspektin normativ, në nenin 31 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është bërë
një interpretim i gjërë dhe gjithëpërfshirës i kësaj të drejte, sipas kuptimit të nenit 6 të
KEDNJ-së, duke garantuar: të drejtën për trajtim të barabartë në gjykatë dhe në organe
të tjera shtetërore; të drejtën e shqyrtimit publik që mund të kufizohet vetëm në rastet e
parapara me ligj; të drejtën e gjykimit brenda një afati të arsyeshëm kohor; të drejtën e
prezumimit të pafajësisë; të drejtën në zgjedhjen e përfaqësuesit ligjor dhe lejimin e
ndihmës pa pagesë etj.
 E drejta për mjete juridike
Secili ka të drejtë për mbrojtjen e barabartë të të drejtave të veta në cdo procedurë.
Secili ka të drejtën e ankesës ose në mjete të tjera juridike kundër akteve të vecanta
jurdike të nxjerra në proceduren në shkallën e parë para gjykatës, organit të
administratës ose organizatës ose instutucioneve të tjera që ushtrojnë autorizime
publike.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe në përgjithësi legjislacioni penal, civil ose
administrativ, ia garantojnë qytetarit mundësinë e shfrytëzimit të mjeteve juridike
kundër vendimeve gjyqësore dhe administrative, të cilat i cenojnë të drejtat ose interesat
e tij në mënyrën e përcaktuar me ligj.
 Parimi i legaliteti dhe i proporcionalitetit në rastet penale
Janë tri parime bazë të parimit të legalitetit:
1. Askush nuk mund të konsiderohet fajtor për veprën penale përderisa nuk i është
provuar fajësia me vendim gjyqësore të formës së prerë;
2. Askush nuk mund të dënohet me dënim më të rëndë se ai që ka qenë i
parashikuar me ligj në kohën e kryerjes së vepres penale;
3. Ligji penal favorizues ka fuqi prapavepruese.

30

 E drejta për të mos u gjykuar dy herë për të njëjtën vepër
Askush nuk mund të dënohet më shumë se një herë për të njëjtën vepër penale dhe as të
gjykohet sërish, me përjashtim të rasteve kur është vendosur rigjykimi i çështjes nga një
gjykatë më e lartë.
Ky parim njihet si Ne bis in idem, përkatësisht asnjë person nuk duhet të gjykohet dy
herë për të njëjtën vepër është parim i përgjithshëm, që është përfshirë në shumë sisteme
ligjore të vendeve të ndryshme.
 Liria e levizjes
Liria e lëvizjes është njëra nga të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me
Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, neni 2 i Protokollit 4, që thotë:“Kushdo
që ndodhet në mënyrë të rregullt në territorin e një shteti ka të drejtë të lëvizë lirisht në
të dhe ta zgjedhë lirisht vendbanimin e tij.
 E Drejta e privatesise
Garantohet e drejta e privatësisë së jetës personale dhe familjare e dinjitetit dhe
autoritetit të çdo qytetari.
E drejta e privatësisë është një ndër të drejtat për të cilat edhe praktika e GJEDNJ-së ka
konsideruar se është një koncept aq i gjerë, sa është e pamundur të përkufizohet në
mënyrë shteruese, ngase e përfshin edhe të drejtën për të zhvilluar raporte të tjera
njerëzore.
Kjo e drejtë, e garantuar me nenin 36 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, përfshin
respektin për jetën private dhe për jetën familjare, pacenueshmërinë e banesës,
fshehtësinë e korrespodencës, të telefonisë dhe të komunikimeve të tjera.
 E Drejta e familjes dhe e marteses
Martesa dhe familja paraqet insritucione të mbrojtura kushtetues. Secili ka të drejtë të
martohet dhe të ketë familje. Bashkëshortët janë të barabartë midis tyre në të drejta dhe
përgjegjësi.Martesa dhe familja gëzojnë mbrojtje të veçantë.Martesa dhe marrëdhëniet
juridike në martesë e në familje rregullohen me ligj. Kushtetuta e Republikës së
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Kosovës, në paragrafin 1 të nenit 37, e definon të drejtën e martesës dhe të krijimit të
familjes në bazë të pëlqimit të lirë, ku çdokush gëzon të drejtën të martohet dhe të
drejtën të krijojë familje në pajtim me ligjin.
 Liria e besimit ndergjegjjes dhe fese
Parimet kushtuese që përkufizojnë ketë institutë janë:


Secili është i lirë të zgjedhë ose të ndryshojë fenë ose bindjet, si dhe t'i shfaqë
ato individualisht ose kolektivisht, në publik ose në jetën private, nëpërmjet
kultit, arsimimit, praktikave ose kryerjes së riteve fetare;



Askush nuk mund të ndalohet ose të detyrohet të marrë pjesë në një bashkësi
fetare ose në praktikat e saj, si dhe të bëjë publike bindjet ose besimin e tij;



Të gjitha bashkësitë fetare dhe grupet religjioze janë të barabarta para ligjit;



Askush nuk mund të nxjerrë kurrfarë ligji për institucionalizimin e fesë
shtetërore;



Pozita e bashkësive fetare, marrëdhëniet midis tyre, si dhe marrëdhëniet e tyre
me shtetin rregullohen me ligj.

 Liria e shprehjes
Elementet kushtetuese të kësaj lirie janë:


Garantohet liria e të folurit, e paraqitjes publike dhe informimit publik;



Garantohet e drejta e themelimit të lirë të institucioneve për informim publik, në
mënyrë të parashikuar me ligj;



Garantohet qasja e lirë ndaj informatave, liria e pranimit dhe bartjes së
informatave;



Garantohet e drejta e përgjegjes në mjetet e informimit publik;



Garantohet e drejta e përmirësimit në mjetet e informimit publik;



Garantohet e drejta e mbrojtjes së burimit të informatës në mjetet e informimit
publik;



Censura është e ndaluar.
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 Liria e mediave
Liria e mediave përfshinë këto garancione kushtetuese:


Garantohet liria e të folurit, e paraqitjes publike dhe informimit publik;



Garantohet e drejta e themelimit të lirë të institucioneve për informim publik, në
mënyrë të parashikuar me ligj;



Garantohet qasja e lirë ndaj informatave, liria e pranimit dhe bartjes së
informatave;



Garantohet e drejta e përgjegjes në mjetet e informimit publik;



Garantohet e drejta e përmirësimit në mjetet e informimit publik;



Garantohet e drejta e mbrojtjes së burimit të informatës në mjetet e informimit
publik;



Censura është e ndaluar.

 Liria e tubimit
E drejta dhe garantimi i lirisë së tubimit është një nga bazat e rëndësishme të shoqërisë
demokratike dhe një nga kushtet themelore për zhvillimin e saj. E drejta e tubimit
paqësor përfshin takimet private ose publike në vendet publike. Nga kjo e drejtë mund
të përfitojë çdo person që synon të organizojë një tubim të tillë ose të marrë pjesë në të.
Në nenin 43 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në pajtueshmëri të plotë me
normat e rëndësishme ndërkombëtare, garantohet “Liria e tubimit paqësor”. Kjo e drejtë
themelore e përfshin jo vetëm të drejtën pasive për pjesëmarrje në “tubime, protesta dhe
demonstrata”, por edhe të drejtën aktive “për t’i organizuar” ato.
 Liria e asocimit
Liria e asocimit si liri themelore politike përfshinë këto garancione kushtetuese:


Qytetarëve u garantohet liria e bashkimit me qëllim të realizimit dhe të mbrojtjes
së të drejtave të tyre politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe të drejtave dhe
bindjeve të tjera;



Qytetarët mund të themelojnë lirisht parti politike dhe shoqata civile, t'u
bashkohen atyre dhe prej tyre të largohen;
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Regjistrimi në gjykatë i partive politike dhe i shoqatave bëhet sipas procedurës
së parashikuar me ligj;



Partitë politike, organizatat dhe shoqatat, programet dhe veprimtaria e të cilave
nxitin e përkrahin urrejtjen nacionale, etnike, racore ose fetare, që përdorin
dhunën për marrjen e pushtetit ose për të ndikuar në praktikën shtetërore, si dhe
ato me karakter të fshehtë, ndalohen me ligj;



Burimet financiare të partive politike, si dhe shpenzimet e tyre, duhet të jenë
publike.

 E drejta e zgjedhjes dhe e pjesëmarrjes
Qytetari që i ka mbushur tetëmbëdhjetë vjet ka të drejtë të zgjedhë dhe të jetë i
zgjedhur. Në zgjedhje marin pjesë partitë politike, lëvizjet, lidhjet e shoqatat, të cilat
formohen e veprojnë lirisht, si dhe grupet e qytetarëve. Kushtetuta e Republikës së
Kosovës garanton se “çdo shtetas i Republikës së Kosovës, që ka arritur moshën
tetëmbëdhjetë vjeçe, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, gëzon të drejtën të zgjedhë dhe të
zgjidhet, me përjashtim kur kjo e drejtë i kufizohet me vendim gjyqësor dhe se vota
është personale, e barabartë, e lirë dhe e fshehtë”. E drejta e votimit është një nga të
drejtat themelore njerëzore në botën bashkëkohore (neni 45).
 E drejta e zgjedhjes së përgjithshme
Instituti i të drejtës së zgjedhjes së përgjithshme është bazë e çdo sistemi zgjedhor.
Vështruar historikisht, ky institut ka kaluar një proces të gjatë të mohimit dhe kufizimit
të tij, për t`u miratuar aktualisht në pothuajse të gjitha sistemet bashkëkohore politike.
Me të drejtën e zgjedhjes së përgjithshme, nënkuptohet e drejta e çdo qytetari (shtetasi),
pa dallim gjinie, feje, përkatësie politike, profesioni apo dallimi tjetër, që të marrë pjesë
me votën e tij në zgjedhjen e organeve përfaqësuese, apo që vetë të kandidohet dhe të
zgjedhet në këto organe.
 E drejta e barabarte e votes
Paralelisht me institutin e së drejtës të zgjedhjes së përgjithshme, është zhvilluar edhe e
drejta e barabartë e votës. Edhe ky institut historikisht është mohuar dhe kufizuar në
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forma të ndryshme. Ai sot është pranuar në mënyrë universale në sistemet bashkëkohore
zgjedhore.
Me të drejtën e barabartë të votës nënkuptohet fuqia e njëjtë e votës së çdo qytetari.
Esenca e këtij instituti më së miri shprehet me formulën demokratike “një qytetarë, një
votë”.Vota e çdo qytetari ka peshë të njëjtë dhe është e barabartë me votën e të tjerëve.
Çdo zgjedhës ka të drejtë në një votë.
 Mbrojtja e pronës
E drejta e pronës që nga e drejta romake paraqet një të drejtë të shenjëtë të individit. Ajo
sot në kushtetutat moderne shprehet përmes këtyre parimeve:


Garantohet e drejta e pronës dhe e trashëgimisë.



Prona fitohet me dhurim, me trashëgimi, me blerje dhe në çdo mënyrë tjetër
klasike të parashikuar me ligj;



Askush nuk mund të privohet arbitrarisht nga prona e tij e fituar në mënyrë të
ligjshme dhe të drejtat të cilat rrjedhin prej saj;



Me ligj mund të parashikohen shpronësime ose kufizime në ushtrimin e së
drejtës së pronës vetëm për interesa publike;



Shpronësimi ose kufizimet e së drejtës së pronës që barazohen me shpronësimin,
lejohen vetëm përkundrejt kompensimit të drejtë, i cili nuk mund të jetë më i
ulët se vlera e tregut;



Për mosmarrëveshjet lidhur me masën e kompensimit vendos gjykata
kompetente e caktuar me ligj.

 E drejta për arsimim
E drejta në arsim si e drejtë sociale dhe edukative mundëson emancipimin e individit
dhe shoqërisë si tërësi. Si institut kushtetues, e drejta në arsim shprehet përmes këtyre
parimeve:


Secili ka të drejtën për arsim;



Arsimimi është i arritshëm për secilin nën kushte të barabarta;



Arsimi shkollor i detyrueshëm caktohet me ligj;
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Arsimi i mesëm i përgjithshëm publik është i hapur për të gjithë;



Arsimi i mesëm profesional dhe i lartë mund të kushtëzohet vetëm nga kritere
aftësie;



Arsimi i detyrueshëm, si dhe arsimi i mesëm i përgjithshëm në shkollat publike
është falas;



Nxënësit dhe studentët mund të arsimohen edhe në shkolla private;



Secili ka të drejtë të themelojë shkolla private të të gjitha niveleve;



Themelimi dhe funksionimi i shkollave private rregullohet me ligj.

 Liria e artit dhe e shkencës
Liria e krijimtarisë shkencore dhe artistike shpreh këto parime kushtetuese:


Garantohet liria e veprimtarisë shkencore, artistike dhe e llojeve të tjera të
krijimtarisë;



Garantohet vënia në përdorim dhe përfitimi nga vënia në përdorim e arritjeve
shkencore e artistike;



E drejta e autorit mbrohet me ligj;



Garantohet autonomia e institucioneve të arsimit të lartë dhe liria akademike;



Kushtet për themelimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së institucioneve publike të
arsimit të lartë rregullohen me ligj.

 E drejta e punës dhe ushtrimit të profesionit
Parimet kushtetuese të mbrojtjes shëndetësore dhe sociale janë:


Organet shtetërore të Kosovës kujdesen për mbrojtjen sociale dhe sigurimin
social të njerëzve në pajtim me parimin e drejtësisë sociale;



Organet shtetërore garantojnë të drejtën e ndihmës për të pafuqishmit dhe të
paaftët për punë;



Organet shtetërore u sigurojnë mbrojtje të veçantë invalidëve dhe kushte për
inkuadrimin e tyre në jetën shoqërore;



Organet shtetërore u garantojnë realizimin e të drejtës së pensionit të
pensionuarve;
36



Organet shtetërore u garantojnë të drejta të veçanta sociale luftëtarëve,
invalidëve të luftës, të përndjekurve dhe të burgosurve politik, të retarduarve dhe
bonjakëve, të cilët nuk kanë mundësi tjetër për ekzistencë materiale e sociale;



Të drejtat e veçanta rregullohen me ligj.

 Të drejtat e fëmijëve
Të drejtat e fëmijëve përfshinë këto garancione kushtetues:


Fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja gëzojnë mbrojtje të veçantë;



Fëmijët e lindur jashtë martese kanë të drejta të barabarta me të lindurit nga
martesa;



Çdo fëmijë ka të drejtë të jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe
përdorimi për punë, e veçanërisht nën moshën minimale për punën e fëmijëve,
që mund të dëmtojë shëndetin, moralin ose të rrezikojë jetën e zhvillimin e tij
normal;



Prindërit kanë të drejtë dhe detyrë të kujdesen për mbajtjen dhe edukimin e
fëmijëve;



Fëmijët janë të obliguar të kujdesen për prindërit pleq dhe të pafuqishëm;



Fëmijët pa prindër dhe fëmijët pa kujdes prindëror gëzojnë mbrojtje të veçantë.

 Mbrojtja shëndetësore dhe sociale
Parimet kushtetuese të mbrojtjes shëndetësore dhe sociale janë:


Organet shtetërore të Kosovës kujdesen për mbrojtjen sociale dhe sigurimin
social të njerëzve në pajtim me parimin e drejtësisë sociale;



Organet shtetërore garantojnë të drejtën e ndihmës për të pafuqishmit dhe të
paaftët për punë;



Organet shtetërore u sigurojnë mbrojtje të veçantë invalidëve dhe kushte për
inkuadrimin e tyre në jetën shoqërore;



Organet shtetërore u garantojnë realizimin e të drejtës së pensionit të
pensionuarve;
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Organet shtetërore u garantojnë të drejta të veçanta sociale luftëtarëve,
invalidëve të luftës, të përndjekurve dhe të burgosurve politik, të retarduarve dhe
bonjakëve, të cilët nuk kanë mundësi tjetër për ekzistencë materiale e sociale;



Të drejtat e veçanta rregullohen me ligj.

2.10 Parimet e përgjithshme për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut
Parimet e përgjithshme kushtetuese të lirive dhe të drejtave të njeriut janë:
 Parimi i universialitetit të të drejtave të njeriut dhe qytetarit;
 Parimi i përjashtimit të kufizimit arbitrar të lirive dhe të drejtave të njeriut;
 Parimi i plotësimit të standardeve ndërkombëtare;
 Parimi se të drejtat e njeriut dhe qytetarit janë rregull kushtetuese, kurse
kufizimet paraqesin përjashtim kushtetues;
 Parimi i mosdiskriminimit;
 Parimi i barazisë së plotë të qytetarëve;
 Parimi i ndarjes së lirive dhe të drejtave të qytetarëve në: liri personale, liri dhe
të drejta sociale, kulturale, arsimore dhe të drejtat dhe liritë politike të
qytetarëve.
Në parim kushtetutat demokratike proklamojnë parimin kushtetuese, sipas së cilit në një
shoqëri demokratike është e lejuar çdo e drejtë që nuk ndalohet shprehimisht. Kjo
metodë favorizon të drejtat natyrore të qytetarëve dhe kufizon ndërhyrjen e shtetit në
lirinë e individit. Praktika të kundërta kanë zbatuar kushtetutat socialiste, ku ka vlejtur
parimi kushtetues se qytetarët kanë vetëm ato të drejta që i parashikon kushtetuta. Pra
kushtetutat moderne respektojnë se të drejtat dhe liritë-janë rregull kushtetues.
Kushtetuta në parim përcaktojnë prezumpcionin e moskufizimit të lirive dhe të drejtave
të njeriut. Pra lejimi i të drejtave është rregull, kurse kufizimi i tyre një përjashtim
kushtetues. Kushtetuta duhet të jetë shumë e kujdesshme në rast të kufizimit të lirive
dhe të drejtave të njeriut. Në mënyrë taksative duhet të numrohen rastet kur përcaktohen
kufizimet kushtetuese. Këto kufizime në praktikat kushtetuese kryesisht lidhen me
mbrojtjen e interesit të përgjithshëm të shtetit dhe mbrojtjen e të drejtave të tjetrit.
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Ndalohet çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë që ushtrohet ndaj një apo më
shumë personave e që bazohet në përkatësinë gjinore, në moshë, në gjendjen martesore,
në gjuhë, në aftësitë e kufizuara mendore apo fizike, në orientimin seksual, në
përkatësinë apo bindjet politike, në përkatësinë etnike, në kombësi, në fe apo besim, në
prejardhjen shoqërore, në pronë, në prejardhje familjare apo status tjetër.
Të gjithë individët kanë të drejtë t’i gëzojnë këto të drejta dhe liri themelore të njeriut,
pa qenë objekt i çfarëdo lloji të diskriminimit të bazuar në racë, ngjyrë, gjini, gjuhë, fe,
opinion politik apo ndonjë opinion tjetër, prejardhje kombëtare apo shoqërore, lidhje me
ndonjë komunitet, pronë, prejardhje familjare apo status tjetër.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Qëllimi i punimit
Qëllimi i këtij punimi diplome është mundësimi i një panorame teorike, konkrete edhe
analitike e sanksionimit dhe garantimit të lirive dhe të drejtave të njeriut në kushtetutën
e Republikës së Kosovës, në bazë të legjislacionit në fuqi, si edhe duke iu referuar
praktikës edhe legjislacionit të vendeve komunitare. Për të eksploruar këtë marrëdhënie,
secili nga dimensionet e mësipërme do të trajtohet teorikisht.
Ky punim ka dy qëllime kryesore, në vetvete të ndërlidhura me njëra-tjetrën, të cilat
janë si më poshtë:
Së pari: punimi synon të trajtojë më sanksionimi dhe garantimi i lirive dhe të drejtave të
njeriut në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe,
Së dyti: synon gjithashtu të parashtorjë një analizë më të thelluar dhe të paraqesë disa
përfundime duke u nisur nga një vështrim teorik dhe analitik mbi “Sanksionimi dhe
garantimi i lirive dhe të drejtave të njeriut në kushtetutën e Republikës së Kosovës”.

Objektivat e punimit
Nëpërmjet këtij punimi në fushën e së drejtës Kushtetuese unë synoj të studioj dhe të
analizoj në mënyrë të detajuar e të thelluar sanksionimi dhe garantimin e lirive dhe të
drejtave të njeriut në kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Sipas kësaj qasjeje, objektivat kryesore të këtij punimi janë:
 Të analizohet të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të sanksionuara në
Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
 Të studiohen subjektet të drejtat dhe detyrimet për sanksionimin dhe garantimin
e lirive dhe të drejtave të njeriut.
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Hipoteza dhe pyetjet hulumtuese
Për të pasqyruar sa më saktë “Sanksionimin dhe garantimin e lirive dhe të drejtave të
njeriut në kushtetutën e Republikës së Kosovës”, u ngritën disa pyetje kryesore
kërkimore, të cilat orientuan kryerjen e këtij punimi.
Më poshtë po paraqes pyetjet kërkimore dhe bazën teoriko-empirike nga e cila ato kanë
lindur:
1. Çfarë janë të drejtat e njeriut?
2. Kush vendos se cilat janë të Drejtat e Njeriut?
3. A janë të drejtat e njeriut një fenomen i relativisht i ri?
4. Kush e kontrollon zbatimin e pakteve nga shtetet nënshkrues?
5. A ekzistojnë organizma rajonale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut?
6. Cilat janë kushtet paraprake për zbatimin efektiv të të drejtave të njeriut?
Ky punim fokusohet në ngritjen e disa hipotezave, si edhe në analizën e disa
problematikave kryesore. Ngritja e hipotezave është bërë në funksion të dhënies së
përgjigjeve ndaj çështjeve të mësipërme, me qëllim për t’iu dhënë zgjidhje shumë
elementëve dhe problematikave të hasura.
Çështjet që janë trajtuar në këtë studim përmbajnë koncepte të dala nga pyetjet e
hulumtuara nga ana teorike, si edhe nga ajo praktike. Në këtë punim trajtohet
“Sanksionimi dhe garantimi i lirive dhe të drejtave të njeriut në kushtetutën e
Republikës së Kosovës”.
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4

METODOLOGJIA

Metoda dhe metodologjia e kërkimit
Metodologjia e punës që aplikohet në punimin e “Sanksionimi dhe garantimi i lirive
dhe të drejtave të njeriut në kushtetutën e Republikës së Kosovës”, përcaktohet nga
qëllimet, objektivat dhe pyetjet kërkimore të cilave kërkohet t’u jepet përgjigje. Duke
pasur parasysh një gjë të tillë, në realizimin e këtij punimi kam përdorur një kombinim
të metodave shkencore në kontekstin e rastit studimor që kam marrë në shqyrtim.
Analizimi i koncepteve themelore të përgjegjësisë dhe legjislacionit janë vendosur në
qendër të këtij punimi duke patur për qëllim identifikimin e problemeve më të
rëndësishme që lindin nga sanksionimi dhe garantimi i lirive dhe të drejtave të njeriut në
kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Me rastin e punimit të diplomës më kanë shërbyer burime të ndryshme shkencore e
profesionale, duke përfshirë tekste universitare, punime dhe artikuj shkencorë, analiza,
të dhëna statistikore, akte kushtetuese e legjislative, e në mënyrë të veçantë sistemin
kushtetues të Republikës së Kosovës.
Punimi është punuar me metoda të ndryshme shkencore, të cilat janë tipike për
hulumtimet shkencore të shkencave shoqërore dhe humanitare, përkatësisht të së drejtës
kushtetuese. Në rastin konkret është përdorur metoda dogmatike, si metodë themelore
dhe më e vjetër e punimit të së drejtës kushtetuese, pastaj metoda politikologjike dhe
metoda aksiologjike dhe kërkimi doktrinar.
Kërkimi doktrinar (mbledhja dhe përpunimi i literaturës). Ky hap konsiston në kërkimin
e literaturës në lidhje me objektin e punimit. Ai përfshin identifikimin, mbledhjen si
edhe sistemimin e librave, monografive, artikujve shkencorë, kumtesave të
konferencave kombëtare edhe ndërkombëtare në fushën ligjore. Zgjedhja e literaturës
ёshtё shtrirë mbi një numër relativisht të konsiderueshëm autorësh të huaj, si edhe disa
vendas..

42

Rëndësia e punimit
Rëndësia e këtij punimi mendoj se qëndron më së shumti në faktin se në vendin tonë
nuk ka ende ndonjë praktikë të gjerë dhe të zhvilluar në lidhje me objektin në fjalë. Kjo
është edhe arsyeja kryesore e zgjedhjes se kësaj teme diplome.
Nëpërmjet saj kërkohet të pasqyrohet dhe të jepet një kontributi vlefshëm në njohuritë
praktike, duke u nisur edhe nga praktika gjyqësore mbi sanksionimin dhe garantimin e
lirive dhe të drejtave të njeriut në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ajo gjithashtu
mund të ndihmojë në kryerjen e veprimeve të ndërlikuara në rrethana shpeshherë të
pavolitshme.
Një nga kontributet kryesore të këtij punimi është edhe pasqyrimi i njohurive të
sintetizuara mbi sanksionimin dhe garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriut në
kushtetutën e Republikës së Kosovës.
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5

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Kosova si shteti i ri, me aspirata të mëdha duhet të bëjë më shumë në mbrojtjen e të
drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Nuk mjaftojnë vetëm dispozitat ligjore
kushtetuese, por ato duhet të plotësohen dhe realizohen me veprime faktike në terren.
Realiteti në letër dhe realiteti në praktikë janë dy realitete të ndryshme. Shteti duhet të
luaj një rol më pro aktiv në promovimin dhe trajtimin e barabartë, dhe po ashtu në
ngritjen e vetëdijes tek zyrtaret publik dhe zbatuesit e ligjit mbi përgjegjësinë që e kanë
ata mbi implementimin e legjislacionit në fuqi.
Prandaj, është e domosdoshme forcimi i mekanizmave institucionale, në mënyrë që të
garantohen të drejtat dhe liritë për të gjithë qytetarët dhe kështu të sigurohet edhe
bashkëjetesa paqësore në vend. Respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut
ka një rëndësi të veçantë për ekzistencën e një shteti demokratik dhe një rendi të
qëndrueshëm ligjor. Garantimi dhe promovimi i të drejtave të njeriut kërkon standarde
më të larta të mbrojtjes, duke qenë se në shumë raste janë vetë autoritetet shtetërore që
shkelin të drejta e njeriut.
Ato u zhvilluan pas ngritjes së Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Karta e OKB-së
dhe miratimi i Deklaratës së të Drejtave të Njeriut, shënuan shkëndijat e para në kuadër
të mbrojtjes dhe garantimit të këtyre të drejtave. Si rezultat i kësaj, në sistemin juridik të
Kosovës, të drejtat e njeriut dhe liritë themelore interpretohen në harmoni me
jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, si dhe gjejnë zbatim të
drejtpërdrejtë nga Marrëveshjet dhe Instrumentet Ndërkombëtare. Kushtetuta e Kosovës
ka parashikuar si vlerë të shtetit respektimin e të drejtave të njeriut, duke i përkufizuar
ato si të pandashme, të pacënueshme dhe të patjetërsueshme në themelet e rendit juridik,
duke detyruar organet shtetërore, në veçanti organet e drejtësisë, që t’i përmbahen
Kushtetutës dhe ligjit.
Me qëllim që të sigurohet një mbrojtje dhe zbatim efikas i ligjeve, kjo temë ofron disa
rekomandime si një zgjidhje e mundshme e problemeve të theksuara më lartë.
Rekomandimet në vijim janë propozuar si një mënyrë për të përmirësuar mangësitë e
identifikuara:
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 Integrimi i të Drejtave të Njeriut. Zbatimi formal i traktateve dhe parimeve
ndërkombëtare mbetet i diskutueshëm në qoftë se dispozitat e tyre mbeten të
pashfrytëzuara. Kosova përfundimisht do të bëhet pjesë e GJEDNJ-së dhe nuk
duhet të presë dënimin e parë nga Strasburgu për të përforcuar proceset e saj
ligjore. Veçanërisht në rastin e GJEDNJ-së, kjo nënkupton të bëhet përgjegjëse
për institucionet e jashtme. Shfrytëzimi i konventave ndërkombëtare dhe
interpretimi i rasteve të diskriminimit në bazë të praktikës gjyqësore duhet të
shtjellohet edhe më tej, duke hartuar një manual për gjykatat dhe administratën
publike për qëllime të mëtejshme të shfrytëzimit dhe trajnimit.
 Ndryshimet ligjore. Një numër i interpretimeve nga Avokati i Popullit dhe
ndryshimeve ligjore nga Kuvendi janë të mirëseardhura me qëllim të sqarimit që
çështjeve të cilat janë paraqitur në raport. Së pari, sanksionet e pamjaftueshme
dhe regjimeve të dëmshpërblimit thuajse jo-ekzistuese në Ligjin për Mbrojtjen
nga Diskriminimi dhe Ligji për Barazi Gjinore. Së dyti, në lidhje me mangësitë
gjyqësore, të cilat në masë të madhe po dëmtojnë përpjekjet në këtë drejtim. Së
treti, të zgjidhen kontradiktat në lidhje me kuotat gjinore.
 Roli i Avokatit të Popullit. Kuvendin në bashkëpunim me Avokatin e Popullit
duhet të shqyrtojë mandatin e këtij të fundit për të korrigjuar mospërputhjet që
janë identifikuar, lidhur me procedurat e emërimit dhe shkarkimit si dhe
juridiksionin e tij. Përveç kësaj, duhet të angazhohet në ofrimin e një
interpretimi ligjor për të sqaruar më tej çështjet e ndryshme të së drejtës
materiale.
 Mbledhja e statistikave për rastet në lidhje me të drejtat e njeriut. Indikatorët
që përqendrohen vetëm në të Drejtat e Njeriut janë ende të pakët dhe mbledhjet e
tyre mbeten sporadike.
 Llogaridhënie më e fortë. Në këtë moment, duke qenë se nuk ka fare pasoja
praktike për ndonjë neglizhencë të detyrave, Administrata ka stimuj të fortë që të
mbetet pasive. Sanksionet aktuale për moszbatimin e Pakos së të Drejtave të
Njeriut janë të dobëta dhe ligjet parashohin sanksione vetëm simbolike. Për më
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tepër, duhet të krijohet një rritje e përgjegjësive me qëllim të ndryshimit të kësaj
situate dhe lehtësimit të një qëndrimi më pro-aktiv.
 Qasja në dokumentet publike. Ligji mbi Qasjen në Dokumentet Publike duhet
të përkufizojë në mënyrë të qartë sanksionet ndaj institucioneve publike të cilat
nuk arrijnë që të lejojnë qasje ndaj dokumenteve publike. Kjo duhet të bëhet kur
institucionet publike injorojnë kërkesat apo i refuzojnë ato pa ndonjë argument
të qartë të bazuar në ligj. E tërë procedura duhet që ose të specifikohet në
mënyrë eksplicite, ose të paktën të referohet në procedurat e përgjithshme
administrative.

46

6

REFERENCA
1. Aristotle. Nicomachean Ethics, 1106a 28 et seq.; Thomas Aquinas, Summa
theologiae, ll-ll, 1.57, a.1); cf.Miller, 1995; Tierney, 1988; Villey, 1991.
2. Bajrami, Prof. Dr. A. (2011), Sistemi Kushtetues i Republikës së Kosovës.
Prishtinë;
3. BBC, (March 7, 2013), “Bill of Rights Act, 1689 - The Glorious Revolution”,
available at http://news.bbc.co.uk/dna/place-lancashire/plain/A727265.
4. Chinken, C.M. (1989) ‘The challenge of soft laë: development and change in
international laë’ ICQL 38 1989, pp.850–866.
5. Chicago: Encyclopaedia Britannica (1991), Also Human Rights Quarterly, Vol.
6, No. 3 (1984), fq. 257-283.
6. Dumbauld E. (1950), The Declaration of Independence and Ëhat It Means
Today

(Norman,

OK:

University

of

Oklahoma

Press),

3,

http://ëëë.questia.com/read/17225815.
7. Flemion J. S. (1973), “The Struggle for the Petition of Right in the House of
Lords: The Study of an Opposition Party Victory”. The Journal of Modern
History (University of Chicago Press), 45 (2). ISSN 0022- 2801.
8. Gruda, Z. (2010), Mbrojta ndërkombëtare e te drejtave te njeriut, Prishtinë;
9. Hilgenburg, H. (1999), ‘A fresh look at soft law’ EJIL 10, pp.499−515.
10. Hasani E., Paczolay P. and Riegner M. (2012), Constitutional Justice in
Southeast Europe, Constitutional Courts in Kosovo, Serbia, Albania, and
Hungary betëeen Ordinary Judiciaries and the European Court of Human Rights,
Prishtinw;
11. McBeth A., Nolan J., Rice S. (2011), The International Laë of Human Rights,
(University Oxford Press, South Melbourne, Vic.
12. Miller, Fred J. (1995), Nature, Justice and Rights in Aristotle’s “Politics”.
Oxford: Oxford University Press.
13. Omari, L. Aurela, A. (2010), E drejta kushtetuese, Tiranë;
14. Mucollari O. (2015), “Të drejtat ndërkombëtare të njeriut”, Shtëpia botuese
Mirgeeralb, Tiranë
15. Puto, E. (2008), E drejta Kushtetuese e Krahasuar, Tiranë;
16. Rawls. J (1971), A Theory of Justice, Harëard College;

47

17. Sadushi, S. (2012), Drejtësia Kushtetuse në zhvillim - Trajtime teorike dhe të
praktikës së gjykimit kushtetues, Tiranë;
18. Sadushi, S. (2004), Kontrolli Kushtetues, Tiranë;
19. Statovci, E. (1999), Të drejtat lirtitw e njeritut dhe skallaverizmi, Prishtinë.
20. Sidorsky, D. (1979), “Contemporary Reinterpretations of the Concept of Human
Rights”, F. 87-109, në David Sidorsky (ed.), Essays on Human Rights.
Philadelphia: The Jeëish Publication Society of America,.
21. Shestak, Jerome J. (1984), “The Jurisprudence of Human Rights”, fq. 69-113, në
Theodor Meron (ed.), Human Rights in International Laë, Vol. I. Oxford:
Clarendon Press,.
22. Tierney, B. (1988), “Villey, Ockham and the Origin of Individual Rights” fq. 131, në J. Ëitte, Jr. dhe F. S. Alexander (eds.), The Ëeightier Matters of the Laë.
Atlanta, Georgia: Scholars Press.
23. Vasak K. (1977), "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: The Sustained
Efforts to give Force of laë to the Universal Declaration of Human Rights",
UNESCO Courier 30:11, Paris: United Nations Educational, Scientific, and
Cultural Organization, November.
24. Zaganjori, Xh. Anastasi, A. Cani, E. (2011), Shteti i së Drejtës në Kushtetutën e
Republikës së Shqipërisë, Tiranë;
25. Zaganjori, Xh. (2011), Jurisprudencë dhe praktikë ndërkombëtare, Tiranë;
26. Weston, Burns H., “Human Rights", fq. 656-664, në The Neë Encyclopaedia
Britannica, Vol. 20.
27. Weston, 1991. Mbi historinë e konceptit të të drejtave të njeriut, shih Oestreich,
1968; Tierney, 1989.
28. White, Alan R. Rights. (1984), Oxford: Clarendon Press. Ëinston, Morton E.
(ed.), The Philosophy of Human Rights. Belmont, cal.: Ëadsëorth, 1988.
29. Deklarta Universale për të drejtat e njeriut, Miratuar nga Asambleja e
Përgjithshme me Rezuluten e saj 217 A (III) të dates 10 dhjetor (1948): New
York Human Rights Support Programme.

48

30. Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Prishtinë, 2008.
31. Konventa Ndërkombëtare e të Drejtave Civile dhe Politike (KDCP)
32. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Romë, 1950, e ndyshuar me
Protokollet Nr.11 dhe 14;
33. Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore,
16 janar 1996, hyrja në fuqi dhjetor 1996;
34. Konventa Ndërkombëtare mbi Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit
Racor.
35. Pakti Ndërkombetar për të Drejtat Civile dhe politike: Miratuar nga Asambleja e
Përgjithshme me Rezuluten 2200A (XXI), të dates 16 dhjetor (1996) New York:
Human Rights Support Programe. Faqe 5.
36. Rezoluta 1244, e miratuar nga Këshilli i Sigurimit në mbledhjen e vet të 4011-të,
më 10 qershor 1999.
37. Deklarata e Vienës (1993).

49

